U Argentini uhapšen haški optuženik Milan Lukiæ, zloèinac iz Višegrada, koji je ubio 114 Bošnjaka u Podrinju
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NAJJEFTINIJE CIJENE ~ NAJBOLJA USLUGA
10 GODINA PROFESIONALNOG ISKUSTVA
U našem uredu možete izvršiti prijevod dokumenata, ovjeriti
Notary Public, ovjeriti punomoæ, poslati novac putem Western Union-a...
CHICAGO UPTOWN MEDICAL CENTER CORPORATION
Mensur O. Sunje M.D. M.Sc.
4906 North Western Ave Chicago IL 60625
Tel 773.506.7340
Fax 773.506.7341

Vaše povjerenje u prave ruke
BILO DA KUPUJETE PRVU, DRUGU ILI TRECU KUCU PO
REDU, MI NUDIMO STAMBENE KREDITE ZA SVACIJI
DZEP
* Ako zelite stabilnu kamatnu stopu
* Kliznu ili pak kombinovanu
(stabilnu na pocetku, kliznu kasnije)
* Ili ako su vam potrebni specijalni uslovi finansiranja za
kupovinu vase prve kuce ili stana (FHA ili VA zajam)

Specijalistièka Ordinacija
Interne Medicine
Vršimo slijedeæe usluge
* Kompletan medicinski pregled i tretman
* EKG
* Labaratorijska obrada
* Pregled za profesionalne vozaèe kamiona
* Audiogram (testiranje sluha)
Za više informacija, molimo vas nazovite:
773.506.7340

Vaše zdravlje je
u sigurnim rukama!

RADIMO
FINANSIRANJE
U 38 DRŽAVA
Radimo finansiranje do 107 %
AKO STE KUPAC PRVI PUT VAŠE NAJVEÆE INVESTICIJE, MI
ORGANIZUJEMO BESPLATNE SEMINARE - NAZOVITE NAS
BROJ UÈESNIKA OGRANIÈEN

OBRATITE NAM SE

Bahrija Imamoviæ

SA SVOJIM DUGOGODISNJIM
RADNIM ISKUSTVOM
SAMO JEDAN TELEFONSKI POZIV UDALJENA OD VAS

847.676.5000 OFFICE
773.370.9903 CELL
847.676.5483 FAX
7225 N. Kostner Ave
Lincolnwood, IL 60712
An Illinois Residential Mortgage Licensee. All Programs subject to change without notice.
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izlazi 15. septembra

INSTITUCIONALIZIRANJE
Rezolucija je donijela korist BiH i Bošnjacima, ali najviše koristi imao je Kongres Bošnjaka, jer je postao
svjestan svoje snage. Upotrijebljive snage na zajednièki interes, a ne na meðusobna trvenja, na šta se svodi
rad naše dijaspore u velikom broju zemalja svijeta. Snage su postali svjesni i svi ostali, brojne organizacije i
udruženja, krenulo se sa aktivnostima, lobiranjima, kulturnim dogaðajima... Bošnjaci su se okuražili. Sada
mogu praviti i krupnije korake.

Bošnjacima je 11. juli 2005. godine bio
potrebniji nego drugima. Bio je neophodan da
spoznaju koliko su i sami zaboravili šta se desilo
deset godina prije u Srebrenici i kakvih se razmjera
zloèin (njima, odnosno nama)desio u tom gradiæu u
Istoènoj Bosni. Prethodnih godina se taj dogaðaj, od
pretjeranog sviknjavanja na pretrpljene zloèine i
patnju, poèeo bacati u zapeæak. Poèeli smo, vjerujuæi
u sudbinu, a sa nepovjerenjem prema sebi, smatrati
da se to trebalo i moralo desiti. Bol su nosili najbliži u
porodici, a izblijedjelo sjeæanje svi ostali, poglavito
intelektualci, koji su posebno podložni blijeðenju
sjeæanja, kada je u pitanju Srebrenica - najveæi zloèin
druge polovice 20. stoljeæa u Evropi. Tako se i
dešavalo da police još uvijek èekaju pisce koji æe
pisati knjige o Srebrenici. Svjetski filmski festivali
otvorili su vrata rediteljima filmova o ljudima i zloèinu
u Srebrenici, ali nikoga nema da uðe.
Tek deset godina poslije desilo se da bude
predložena(od strane Bošnjaka) inicijativa da
amerièki Kongres i Senat izglasaju Rezoluciju o
Srebrenici, ma šta znaèilo njeno donošenje. Svijet je
pokazao da je otvorio vrata i svim pokušajima žrtve
da se izbori za svoja prava, za prava pravde i
praviènosti. Meðutim, mi smo u proteklih deset
godina postali žrtva èinjenice da smo žrtva. Smatrali
smo da ništa nije potrebno èiniti i da æe pravda stiæi
zloèince. Da æe rastrgano tkivo naroda neko drugi
povezati. Da æe odnose meðu narodima u BiH, (koji
su stoljeæima, pa i danas, temelj Bosne onakvu
kakvu znamo i kakva je jedino moguæa) obnoviti neko
drugi i postaviti prava i interese svih nas, da bi smo
bili zadovoljni sobom i Bosnom. Sve smo mislili da æe
neko drugi uraditi. I onda smo se valjda 11. jula 2005.
lupili u glavu. Èitav svijet je govorio o Srebrenici
kazavši nama da je i njima bitna Srebrenica, upravo
zato što ne žele da se njima desi neki slièan zloèin. A
mi skoro da nismo imali što kazati. Stotine i hiljade
zloèinaca su još uvijek na slobodi. Bošnjaci nisu
dovoljno dokumetirali zloèine koji su im se desili.
Prilikom podizanja posljednje optužnice za zloèine
poèinjene u Zvorniku aprila 1992. godine, niko od
preživjelih nije htio svjedoèiti. Vodeæi se logikom: ako
nisu odgovarali za 13 godina, zašto bi poslije moga
svjedoèenja. I onda se desio preokret.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesiæ, skoro da je
jednu diplomatsku misiju Evropi doveo do skandala,
kada se javno sukobio sa predsjedavajuæim
Predsjedništva BiH Borislavom Paravcem.
Predsjednik druge države tvrdio je da se u BiH desio
genocid, predsjednik naše, tvrdio je da nije. Svijetu u
tom trenutku ništa nije bilo jasno. Nama jeste, ali
nažalost ništa nismo mogli promijeniti. Poslije ovoga
dogaðaja, svi osim domaæih politièara èini se da su
shvatili svoju odgovornost za ono što se dešava. Ko
to prièa prièu o nama. Preživjeli èetnici. Upravo se
tada desilo da je Kongres Bošnjaka Sjeverne
Amerike, olièen u autoritetima desetina vrhunskih
intelektualaca-Bošnjaka, shvatio da ima moguænost,
ali i obavezu da nešto uèini. Pokazalo se da umije i da
je pobjeda nad onim drugima bila za dva-tri koplja,
skoro bez moguænosti da bude izgubljena.
Rezolucija je donijela korist BiH i Bošnjacima, ali
najviše koristi imao je Kongres Bošnjaka, jer je
postao svjestan svoje snage. Upotrijebljive snage na
zajednièki interes, a ne na meðusobna trvenja, na šta

se svodi rad naše dijaspore u velikom broju zemalja
svijeta. Snage su postali svjesni i svi ostali, brojne
organizacije, udruženja, krenulo se sa aktivnostima,
lobiranjima, kulturnim dogaðajima... Bošnjaci su se
okuražili. Sada mogu praviti i krupnije korake.
U Melburnu u Australiji, nekako istovremeno
kada i u Srebrenici, otpoèelo se sa formiranjem
Društva za prevenciju genocida Srebrenica. Svi koji
su èuli naziv ovoga društva postavili su pitanje-zašto
za prevenciju genocida, zar opet... Nije trebalo davati
odgovor. Ljudi su postajali svjesni da je zaista
moguæe da opet... Kroz historiju smo se pokušavali
pretvarati da neæe nikada niæi „koljaèko sjeme iz
tame“, a ono je nicalo, raslo i klalo nas. U
Stockholmu, St. Louisu, Berlinu, Den Hagu,
Zagrebu, Kozarcu, Sarajevu... veæ se pristupilo
pravljenju ogranaka ovoga društva koje djeluje kao
jedna cjelina. Veliki je broj stranaca. Društvo se bavi
ne samo zloèinima i genocidom u Srebrenici, veæ i u
cijeloj BiH, pa i u cijelom svijetu. Društvo je veæ
suorganizator jedne od najveæih nauènih
konferencija koje se ove godine održavaju u Evropi.
Konferencija koja podsjeæa na razmjere genocida i
kršenja ljudskih prava u BiH, ali i u svijetu, dok je ovaj
broj Bošnjaèke Dijaspore u štampariji, traje u
Sarajevu i na njoj je prisutno oko 200 vrhunskih
nauènih autoriteta iz cijeloga svijeta. Slièna
konferencja bit æe održana u Frankfurtu poèetkom
decembra u organizaciji tamošnjega Univerziteta.
Samosvjesnost o svom položaju, upravo kao
posljedica podsjeæanja na desetogodišnjicu
Srebrenice, izrodila je jedan skup od neprocjenjive
vrijednosti, koji se poèetkom avgusta održao u Tuzli.
U formalnoj organizaciji opæine Tuzla, a mladi
Bosanci i Hercegovci iz cijeloga svijeta, njih stotinjak
(Opæina je imala toliko novca) okupilo se u ovom
gradu. Na jednom jestu mogli su se vidjeti doktori
nauka iz Washingtona, pisci iz Berlina, mladi
politièari iz Stockholma, biznismeni iz Beèa, pravnici
iz Kopenhagena itd. I svima je osnovna ideja vodilja
bila upravo Bosna. Postavljali su pitanje šta æemo sa
Bosnom-kako da je unaprijedimo i ulješamo, da je
približimo svjetskim trendovima. Da se u njoj
osjeæamo ljepše. Bilo je mladih svih nacionalnosti.
Bilo je i Srba roðenih u Banja Luci i Bijeljini. Bilo je i
Hrvata roðenih u Posavini i Hercegovini. Bilo je i
Bošnjaka iz mnogih gradova u BiH. Osjetila se snaga
ljubavi prema Bosni i želja da se svoja Domovina,
gradi od strane svih. Na sreæu, kritièna masa onih koji
nisu Bošnjaci, a toliko žele Bosnu, polahko se stvara.
Treba joj dati šansu, i iskrenu podršku, od nas
Bošnjaka. Bosna je u tih nekoliko dana bila lijepa i
jedinstvena. Mladi uspješni ljudi su odluèili da se
povežu, ne èekajuæi Državu. Oni su korak ispred.
Poslije 11. jula ove godine, od punovrijednih
individualnih pokušaja, krenulo se u stvaranje
institucija. Sve probosanske institucije i projekti su
istovremeno bošnjaèki. Svi bošnjaèki moraju biti prije
svega probosanski, uz uvažvanje svih osobenosti
Bosne. Bošnjaci i Bosanci, nadajmo se da je tako,
valjda su uzeli svoju sudbinu u svoje ruke.
M.P.
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U Argentini uhapšen haški optuženik Milan Lukiæ, zloèinac koji je ubio 114 Bošnjaka u Podrinju

LUKIC JE POSJEDOVA
U SRBIJI IZDAT
Piše Sabit Hrustiæ

Milan Lukiæ bosanski Srbin
kojega je Haški sud optužio za ratne
zloèine poèinjene tokom rata u BiH,
uhapšen je u ponedjeljak 8. avgusta u
Buenos Airesu, u Argentini. Lukiæa je
Haški sud optužio 2000. godine za
zloèine protiv èovjeènosti i kršenje
ratnog prava i obièaja, a u Srbiji je
osuðen na 20 godina zatvora zbog
ratnih zloèina. Informaciju o hapšenju
objavila je argentinska policije ne
želeæi objaviti pojedinosti hapšenja,
jer se još uvijek pokušava.
Argentinska policija kazala je da je
Lukiæ uhiæen u predgraðu Buenos
Airesa u ponedjeljak, ali nije željela
otkriti pojedinosti uhiæenja. Nakon
hapšenja argentinske vlasti odredile
su ekstradicioni pritvor, a oskoro se
oèekuje da æe Milan Lukiæ, nekadašnji
voða "Osvetnika", jedne od
najozloglašenijih paravojnih jedinica
tokom rata u BiH, biti prebaèen u
Haški tribunal. Zvaniènici Tribunala
potvrdili su da æe Milan Lukiæ biti
izruèen direktno njima, pošto je lišen
slobode na osnovu njihove potjernice.
Iako se prvobitno trvrdilo da bi Lukiæ
mogao biti isporuèen Beogradu jer
ima državljanstvo Srbije i Crne Gore,
odnosno da æe biti isporuèen Bosni i
Hercegovini, jer je zloèine èinio
upravo na teritoriji naše zemlje, pat
poziciju riješio je upravo Tribunal u
den Haagu, odluèivši da Lukiæ treba
biti isporuèen njima. Vlasti BiH za
sada neæe tražiti izruèenje Lukiæa, a
ako se to i desi, prvobitno treba dobiti
odobrenje Haga za transfer
predmeta.
HAPŠEN DA NE BUDE UHAPŠEN
Hapšenje Milana Lukiæa,
oèekivalo se veæ nekoliko godina jer je
Lukiæev zloèin stavljan rame uz rame
sa najkrupnijim zloèinima koje su
poèinili Ratko Mladiæ, Radovan
Karadžiæ, Ljubiša Beara... Da bi

Haški tribunal podigao je optužnicu za ratne zloèine protiv Lukiæa 1998. godine, a potvrdio ju je 2001. U
meðuvremenu, Okružni sud u Beogradu osudio ga je na 20 godina zatvora zbog ratnog zloèina otmice i ubistva
16 Bošnjaka iz mjesta Sjeverin 1992. godine. U haškoj optužnici se, izmeðu ostalog, navodi da su Milan Lukiæ,
Mitar Vasiljeviæ i drugi 7. juna 1992. godine ubili pet Bošnjaka na obali Drine, kao i da je 10. juna 1992. godine
uèestvovao u ubistvu sedam Bošnjaka iz Fabrike namještaja "Varda" u Višegradu. Tereti se, takoðe, i da je,
zajedno sa roðakom Sredojom Lukiæem i Mitrom Vasiljeviæem 14. juna 1992. godine pobili 65 ljudi.

zadovoljile zahtjeve Tribunala u Hagu
vlasti Republike Srpske organizirale
su akciju hapšenja Milana Lukiæa 18.
aprila, ove godine kada su pripadnici
specijalne policije Republike Srpske
provalili su u porodiènu kuæu
Lukiæevih u naselju Garèa nadomak
Višegrada. Specijalci su bili u potrazi
za Milanom i Sredojem Lukiæem,
bjeguncima od Haškog tribunala, ali
su zatekli samo treæeg brata Novicu,
poljoprivrednog inženjera zaposlenog
u lokalnoj hidroelektrani.
Novica taj susret nije
preživjeo: dobio je èetiri metka u grudi,
dva u ruku i jedan u nogu. Policija je u
saopæenju nakon incidenta objavila
da je Novica pružao otpor i da je ubijen
u razmeni vatre sa specijalcima.
Njegova udovica Ružica, pak, kaže da
su komandosi razvalili vrata i odmah
poèeli da pucaju na Novicu, koji je u
pidžami stajao na hodniku. Dan
kasnije, osmorica specijalaca RS koji
su uèestvovali u akciji uhapšeni su i
stavljeni u pritvor do okonèanja
istrage. Tako su se, umjesto Milana i
Sredoja, u zatvoru našli oni koji je
trebalo da ih hapse, i to je nesreæan
bilans akcije koja je bila opisana kao
"dosad najozbiljniji napor policije RS
na hapšenju lica koja potražuje Haški
tribunal."
Poslije ovoga incidenta
Policija Republike Srpske nije se više
usudila èak ni pokušati da hapsi bilo
koga od optuženika, a nije malo onih
koji vjeruju da je ovo bio produkovan
incident u organizaciji Policije
Republike Srpsk, kako bi se
zaustavila dalja hapšenja optuženika.
Prema šturim informacijama koje
dolaze iz Buenos Airesa, Milan Lukiæ

ZAPALIO
70 OSOBA

"Lukiæ i drugi su prisilili oko 65 žena, djece i starijih muškaraca bošnjaèke
nacionalnosti da uðu u jednu kuæu u Pionirskoj ulici u Višegradu. Kuæa je
zatim zabarikadirana i zapaljena. U one koji su pokušali da se spasu
iskakanjem kroz prozor pucali su. Gotovo svi koji su bili zakljuèani u toj
kuæi ubijeni su, ukljuèujuæi 17 djece starosne dobi od dva dana do 14
godina", navodi se u optužnici.

se u trenutku zakljuèenja ovoga broja
nalazi u pritvoru i trebalo bi za
nekoliko dana da se pojavi pred
argentinskim sudom. Haški tribunal
sada ima 30 dana da od Argentine,
kojoj bi trebao dostaviti svu

doputovali su i njegova supruga i
šestogodišnja kæerka. Uhapšen je po
povratku s aerodroma, iako je
promijenio tri taksija.
Èovjek koji mu je iznajmio
stan rekao je da je Lukiæ došao s

Ko je Milan Lukiæ?
Milan Lukiæ, roðen 1967, postao je poznat široj javnosti nakon
otmice putnika iz voza u Štrpcima 27. februara 1993, kada je najmanje
devetnaest putnika, mahom Bošnjaka, izvedeno iz voza i ubijeno u
Višegradu. Lukiæ, komandant jedinice Osvetnici, koja je izvela ovaj
zloèin, bio je iste godine uhapšen u Srbiji, ali je ubrzo potom prebaèen u
Republiku Srpsku, nakon èega ga je Radovan Karadžiæ odlikovao. Lukiæ
je takoðer odgovoran i za slièan zloèin nad putnicima autobusa u mjestu
Sjeverin u oktobru 1992. Za ovo drugo zlodjelo prošle godine je pred
Okružnim sudom u Beogradu u odsustvu osuðen na dvadeset godina
zatvora.
Èitav niz godina Lukiæ je proveo kao ugledan graðanin Višegrada
gde je otvorio kafiæ, a èesto je prelazio u Srbiju gde ga niko nije dirao.
Meðutim, nakon što ga je Haški tribunal 1998. optužio za zloèine protiv
èoveènosti poèeo je da se povlaèi iz javnosti, mada su ga donedavno
povremeno viðali u Višegradu i u Srbiji. Haška optužnica protiv Lukiæa i
njegovog starijeg brata Sredoja ne pominje otmice u Štrpcima i
Sjeverinu, ali se bavi pokoljem nad višegradskim Bošnjacima poèetkom
rata. Izmeðu ostalog, Lukiæi se terete da su u junu 1992. zatvorili 65 civila,
meðu kojima je bilo žena i dece, u kuæu Adema Omeragiæa u Pionirskoj
ulici. Nakon što su ih pretresli do gola i uzeli im novac i nakit, Lukiæ je u
kuæu podmetnuo zapaljivu bombu, dok je Sredoje stajao ispred kuæe i
pucao na one koji su pokušavali da pobegnu kroz prozor. "Povici i vrisak
ljudi u kuæi mogli su se èuti još otprilike dva sata nakon što je zapoèeo
požar. Svi ljudi zakljuèani u kuæi, osim njih šestoro, izgubili su život. Žrtve
su ili poginule u požaru ili su pobijene iz vatrenog oružja. Meðu žrtvama je
bilo nekoliko male dece i beba, i 46 èlanova jedne porodice", kaže se u
optužnici
dokumentaciju o ovom zloèinu, traži
Lukiæevo izruèenje. Do tada, Lukiæ
ostaje u pritvoru u Buenos Airesu.
KAKO JE LUKIÆ DOLIJAO
Milan Lukiæ je prilikom
hapšenja posjedovao lièna
dokumenta na ime Gorana
Ðukanoviæa. Živio je u stanu u elitnom
dijelu Buenos Ajresa, Rekoleta.
Lokalna TV stanica objavila je da se
predstavljao kao državljanin
Južnoafrièke Republike i da je
prilikom iznajmljivanja stana govorio
engleski jezik, a tvrdio je da ga je u
ovaj grad doveo posao. Prilikom
saslušanja poslije hapšenja Policija je
doznala da je Lukiæ u glavni grad
Argentine došao prije petnaestak
dana, a nekoliko dana poslije

ispravama Južnoafrièke Republike i
"gomilom eura", da je platio stanarinu
za tri mjeseca, ali da se nakon toga
nije pojavljivao. Komšije i portir
zgrade u kojoj je Lukiæ iznajmio stan
izjavili su da je djelovao kao "miran,
uètiv i prijatan èovjek", koji nije govorio
španski, ali se sporazumijevao na
portugalskom jeziku.
Prema rijeèima Rasima
Ljajiæa, šefa Nacionalnog vijeæa SCG
za saradnju s Hagom, Lukiæ je
uhapšen zahvaljujuæi "intenzivnim
operativnim akcijama službi
bezbjednosti SCG koje traju devet
mjesjeci i koje su bile na njegovom
tragu". Radovan Pejiæ, portparol
direktora policije RS, rekao je da je
hapšenje "rezultat intenzivnog
provoðenja obavještajnobezbjednosnih i operativno-taktièkih
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Tema broja

O LICNE DOKUMENTE
E NA TUDE IME
mjera i radnji MUP-a RS i
ostvarene neposredne saradnje i
koordiniranih aktivnosti s policijama
SCG i meðunarodne zajednice." On je
potvrdio da MUP raspolaže "
informacijama o tome kad i odakle je
Lukiæ otputovao u Argentinu".
"Prema našim informacijama,
relativno kratko vrijeme je boravio u
Argentini", rekao je Pejiæ i dodao da
policija radi na razotkrivanju mreže
Lukiæevih jataka, uz èiju pomoæ je
pobjegao u Južnu Ameriku. To bi
moglo, kako je rekao, da pomogne i u
otkrivanju boravišta preostalih
optuženika. Jovan Simiæ, savjetnik
predsjednika Srbije, izjavio je da je
MUP RS vodio akciju Lukiæevog
hapšenja, istièuæi da do toga ne bi
došlo da su koordinisane akcije više
službi. "MUP RS je vodio cijelu akciju i
generisao cijelu situaciju, a onda
verovatno i ostale službe", rekao je
Simiæ.

Tridesetosmogodišnji Milan Lukiæ je u
prvom pojavljivanju pred argentinskim
sudijom negirao krivicu i izjasnio se
nevinim.
"Želim da iznesem istinu i
uklonim mrlju sa svog imena, jer sam
optužen za nešto što nisam uèinio",
rekao je Lukiæ. Predstavnik
federalnog suda Argentine Antonio
Lopez rekao je da je Lukiæ u sudnici
izjavio da se ne protivi ekstradiciji, ali
samo ukoliko je rijeè o izruèenju
Haškom tribunalu. Prema Lopezovim
rijeèima, Lukiæ je rekao da nikako ne
želi da bude izruèen nijednoj zemlji na
prostoru bivše Jugoslavije. Lukiæ se
argentinskim istražiteljima povjerio
kako se plaši izruèenja Srbiji gdje mu,
navodno, prijeti smrtna opasnost:
"Znam mnogo toga šta se dešavalo
tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Mnogi
ne žele da to izaðe na vidjelo i plaše se
da æu ja progovoriti. Moj brat koji nije
uèestvovao u ratu, ubijen je naoèigled
svoje porodice, pa možete misliti
kakva opasnost tek prijeti meni",
izjavio je Lukiæ.

STRAH OD ATENTATA
Haški tribunal podigao je
optužnicu za ratne zloèine protiv
Lukiæa 1998. godine, a potvrdio ju je
2001. U meðuvremenu, Okružni sud u
Beogradu osudio ga je na 20 godina
zatvora zbog ratnog zloèina otmice i
ubistva 16 Bošnjaka iz mjesta
Sjeverin 1992. godine. U haškoj
optužnici se, izmeðu ostalog, navodi
da su Milan Lukiæ, Mitar Vasiljeviæ i
drugi 7. juna 1992. godine ubili pet
Bošnjaka na obali Drine, kao i da je
10. juna 1992. godine uèestvovao u
ubistvu sedam Bošnjaka iz Fabrike
namještaja "Varda" u Višegradu.
Tereti se, takoðe, i da je, zajedno sa
roðakom Sredojom Lukiæem i Mitrom

Vasiljeviæem 14. juna 1992. godine
pobili 65 ljudi.
Prema istoj optužnici, Lukiæ
je, zajedno sa roðakom Sredojom
Lukiæem i Mitrom Vasiljeviæem, 27.
juna 1992. godine, u naselju Bikavac
blizu Višegrada prisilili oko 70
Bošnjaka da uðu u kuæu koju su
kasnije zapalili. Iz tog masakra
preživio je samo jedan èovjek. Od njih,
u Haškom tribunalu je završio samo
Vasiljeviæ, koji je, zbog pet ubistava,
osuðen na 15 godina robije. Lukiæa
Tribunal tereti za ubistvo najmanje
140 civila.
Florens Artman, portparol
Haškog tužilaštva, izjavila je da je

Horhe Urso, argentinski
sudija, potpisao
saglasnost za izruèenje
voðe "Osvetnika i da se
oèekuje da æe u Hag stiæi
za desetak dana.
"Procedura transfera
Lukiæa u Hag odvija se
planiranom dinamikom.
Sudija koji vodi sluèaj
'Lukiæ' u Buenos Ajresu
potpisao je odluku o
ekstradiciji. Sam Lukiæ je
ranije pristao na
izruèivanje Haškom
tribunalu", istakla je
A r t m a n o v a .

SAMO 5$
SREBRENICA
dokumenti o genocidu

Mehmed Pargan
2004.

je
an
izd
go
dru

Bošnjaèka Dijaspora u povodu obilježavanja Deset godina
genocida u Srebrenici štampala je drugo izdanje knjige
SREBRENICA DOKUMENTI O GENOCIDU, èiji je autor
novinar i publicista Mehmed Pargan. Knjiga je u posljednjoj
godini doživjela zapažen uspjeh kako u BiH tako i u svijetu.
Reklamna cijena knjige je $5.00 plus cijena dostave ($3.85
priority mail).
Knjigu možete poruèiti na telefon: 1-314-494-6512
e-mail: bosdijaspora@aol.com
ili poštom na adresu: P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
PORUÈITE KNJIGU VEÆ DANAS JER JE BROJ
ŠTAMPANIH PRIMJERAKA ZA AMERIÈKO TRŽIŠTE
OGRANIÈEN

Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svakog èetvrtka naveèer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM

Trebate pravnu pomoæ,
Pozovite 00387 (0)35 775 180
Jasmin Terziæ
advokat
e-mail: terzija56@hotmail.com

Agencija “NOTA”
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Bosansko Islamski Kulturni Centar - Chicago, u suradnji sa
BHACC - Chicago, upuæuje

POZIV NA
DŽEMATSKI
PIKNIK U
CHICAGOU
Bosanski Islamski kulturni centar u
suradnji sa Bosansko-hercegovaèkoamerièkim Community centrom
obavještava naše dzematlije, naše
prijatelje, te sve zainteresovane da æe se
u nedelju 28. augusta 2005. godine
održati, drugi po redu, Džematski
piknik BICC-ija. Piknik æe se održati na
Schiller Woods Parku, na ulici Irving
Park i Cumberland Ave, Grove broj 12.
Parking je obezbjeðen i sa programom
se kreæe od 10:00 sati ujutro. Na
programu su sljedeæe aktivnosti:
turnir u fudbalu (kako odraslih tako i
djece), takmièenje u trèanju odraslih i
djece, natezanje konopca, bacanje
kamena sa ramena, zaa ilahije,
sevdalinke i dobro rasploženje pobrinut
æe se
Dahmo i «Estrada Bend», a za ukusnu
hranu i piæe æe se pobrinuti BICC i
BHACC uz pomoæ naših stalnih
Sponzora i Buissnismena. Moæi æete se
upoznati i sa aktivnostima Džematskog

Odbora BICC-ija oko adaptacije
kupljenog Objekta u džamiju, te
drugim planovima. Takoðer moæi æete
se upoznati sa BHACC aktivnostima i
nekim zajednièkim projektima BICCija i BHACC-a.
Oèekujemo Vaše aktivno uèešæe.
Ujedno ovo je prilika da date donacije
od kojih se finansiraju sve ove naše i
Vaše vanredne aktivnosti.
Za sve informacije, te pitanja prevoza
starijih osoba do mjesta Piknika,
možete nazvati na sljedeæe brojeve
telefona BICC: Fadil Veliæ na 773/4780796 i Sade Aliæ 773/544-5693, ili u
BHACC Azru Heljo na tel 773/2740044 .Takoðer možete nam se obratiti i
putem e-maila na:
bicc_center@hotmail.com
Doðite da se družimo, pokažimo da
volimo, poštujemo i njegujemo naša
obilježja, našu kulturu i tradiciju.
Svi ste Dobrodošli!

PRODAJETE ILI KUPUJETE NEKRETNINE!?
Kako doci do uspješnog cilja a da
uštedite i NOVAC i VRIJEME!?

NOVO ! NOVO! NOVO!

Sve vrste kredita na jednom mjestu!
Zajam na 40 godina
Finansiranje do 105%
PAZNJA! Svojim klijentima placamo
i do $599 advokatske usluge!!
Nazovite ODMAH za vise informacija

(847) 219 5833
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Intervju
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije

RADIKALI U BEOGRADU
NISU ODUSTALI OD
NEOSTVARIVOG PROJEKTA
VELIKA SRBIJA
Razgovarao: Hazim Kariæ

Predsjednica Helsinškog
komiteta za ljudska prava Srbije, Sonja
Biserko decenijama se protiv snaga koje
uporno u njenoj zemlji negiraju
odgovornost za ratove i zloèine koji su
poèinjeni. Njeno nastojanje da se govori
jezikom istine i pravde èesto nailazi na
oštre reakcije i polemike i žestoke
napade zvaniènog Beograda, javnosti u
SCG i medija koji podržavaju koncept
aktuelne vlasti. Ali Sonja Biserko uporno
nastavlja sa svojom borbom za istinu i
otvoreno i javno vlast u Beogradu naziva
èetnièkom. Nedavno je iz štampe izašla
knjiga dokumenata o direktnoj
umiješanosti zvaniènih vlasti u
Beogradu u organiziranju i izvršenju
zloèina u BiH i genocida u Srebrenici.
Knjiga pod nazivom “Srebrenica od
poricanja do priznanja” sadrži obimnu
dokumentarnu graðu koju je prikupio
Helsinški komitet za ljudska prava
Srbije, a sistematizovala i priredila Sonja
Biserko. Razgovarali smo s njom o
odnosu javnosti i zvaniènih institucija
sistema prema zloèinima u našoj zemlji
nakon deset godina negiranja uèešæa u
njima.
Nedavno Ste izjavili u sred
Beograda kako je vlast u Srbiji i danas
èetnièka?
Jesam i sada to tvrdim.
Kako onda komentarišete
prisustvo predsjednika Srbije Borisa
Tadiæa 11. jula na komemoraciji
žrtavama Srebrenice u Potoèarima?
On momentalno ne pripada tom
dijelu vlasti koji se deklariše kao
èetnièka. On je pod velikim pritiskom
svijeta i dijela domaæe javnosti u Srbiji,
uglavnom civilnog društva i nevladinih
organizacija. Vrlo je važno što je došao u
Potoèare i vrlo je važno da je zvanièna
Srbija bila prisutna u Srebrenici.
Oèekivala sam da æe Tadiæ nešto
ozbiljno reæi na komemoraciji prilikom
kontakta sa medijima. Meðutim, nije
ništa rekao.
Šta je po Vama mogao reæi i
kako se odrediti prema genocidu u
Srebrenici i zloèinima koje su poèinile
regularne srpske jedinice u BiH?
Smatram da sve dok zvanièni
Beograd ne prizna zloèin i genocid u
Bosni, Srbija neæe biti sposobna da
otvori svoj put u buduænost. Sve dok se
takav zloèin krije i porièe Srbija nema

fundament za izgradnju neke nove
Srbije koja je u skladu sa savremenom
Evropom.

Poslije prikazivanja snimaka
egzekucije srebrenièkih djeèaka na
suðenju Slobodanu Miloševiæu u

šta se dešavalo u BiH u režiji
zvaniènog Beograda?

jer nije na vreme reagovao i jer je
suodgovoran za neèinjenje.

Ostaje na društvu da se suoèi s
tim. A to nije moguæe bez priznanja da se
zloèin desio, zato što država još uvek
kontroliše mehanizme i instrumente koji

Koliko je važno za graðane u
Srbiji i Crnoj Gori u kojoj i dalje 80
posto graðana smatra kako država
nije inspirator zloèina, odnosno
graðana koji negiraju uèešæe
zvaniènog Beograda u zloèinima?

Sonja Biserko

Ne možete oèekivati promjene
preko noæi. Svi oni koji govore da se
Srbija i Crna Gora promijenila nisu u
pravu. Nije ni moguæe oèekivati
promjene za tako kratko vrijeme jer je
poèinjen ogroman zloèin i deset godina
je intenzivno i organizovano raðeno na
kolektivnoj amneziji i relativizaciji tih
zloèina i isticanju ugroženosti i genocida
nad Srbima.
Da li u Srbiji i Crnoj Gori jaèaju
snage koje æe napraviti ravnotežu u
pogledu odreðenja prema odgovornosti
naspram poèinjenih i inspirisanih zloèina
u BiH?

Radikali nisu odustali od velikosrpskog projekta i taj projekat nikada nije
poništen. Oni oèekuju da æe taj projekat ostvariti drugim metodama

Život ide dalje svojim tokom i
dešavaju se kontakti na liènom,
ekonomskom, kulturnom planu.
Meðutim, potpuna normalizacija odnosa
izmeðu SCG i BiH desiæe se onda kada
institucije u Beogradu priznaju zloèine.
Kada æe se to desiti?

Hagu èini se da je javnost u Srbiji
postala svjesnija zloèina i genocida u
Srebrenici. Da li vi stièete takav
utisak?

bi to omoguæili?

Srebrenica u Beogradu nikada
nije bila negirana do kraja. Manipulisalo
se ciframa, da li je bilo dvije, pet, osam ili
deset hiljada ubijenih. Postojala je
svijest da je poèinjen užasan zloèin i
nikad nisu mogli reæi da se on nije
dogodio, ali je ovaj snimak bio šokantan i
èini mi se da je graðane u Srbiji zatekao
kao dijete u kraði jer se govori o neèemu
što smo svi znali, a što je ogoljeno ovim
snimcima. Sa druge strane, nije moguæe
da je taj snimak jedini dokaz onoga što
se dešavalo. Užasno mnogo ljudi je
uèestvovalo u pokolju i ovi snimci su
samo poèetak nekog procesa koji je
neminovan i sa kojim æe Srbija morati da
se suoèi, da se distancira i pozicionira u
vezi sa tim zloèinima. Ja bih rekla da
istovremeno suðenje Slobodanu
Miloševiæu u Hagu sve više ogoljava
karakter tog rata i karakter beogradske
politike.

Mislim da hoæe. Mislim da oni
nemaju izbora, ali ne znam kad i kako.

Mislim da je to vrlo teško reæi i
mislim da SCG nije sposobna iznutra
sama da napravi tako nešto. To je ipak
zloèin u kome je uèestvovalo užasno
mnogo ljudi.

Hoæe li nedavno donijeta
rezolucija amerièkog Senata i
Kongresa ubrzati to priznanje?

Mislite na zloèine koji se
uporno relativiziraju u radikalnim
krugovima u Beogradu?

Rezolucija Senata i Kongresa
SAD je izuzetno važna jer je dovela do
toga da se politika Beograda definiše na
pravi naèin. Ovom deklaracijom je
politika Beograda u
ratovima dobila pravo ime i
na taj naèin su SAD dale do
znanja cijelom svijetu da je
pod patronatom Beograda
izvršen ratni zloèin i
genocid.

Radikali nisu odustali od
velikosrpskog projekta i taj projekat
nikada nije poništen. Oni oèekuju da æe
taj projekat ostvariti drugim metodama.

Da li je društvo u Srbiji i Crnoj
Gori svjesnije nakon ovih snimaka

Mislite li da æe država priznati
zloèine?

Za koga je to
važno?
Za cijeli svijet.
Svijet je to uradio zbog sebe
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Ako želite da kupite ili
prodate vašu kuæu,
za Vas je najbolji izbor :

Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com

Garantovana satisfakcija!
Ako Vaša kuæa bude na marketu
duže od 60 dana
pokloniæemo Vam $1000 na klozingu,
duže od 90 dana
neæemo naplatiti našu uslugu nikako...

NOW HIRING for the Clayton Area
2nd shift, full time,
medical and dental benefits
REFER A FRIEND BONUS - $50.00

Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611
SAVE UP TO

45 %
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Rasprodaja namještaja Krivaja Zavidoviæi
European Style Furniture out of business
Uštedite i do 45% u toku mjesca Avgusta
“YOU DON’T HAVE TO BE
A BIG WHEEL TO DEAL

AT HUB”

Potražite pomoæ na bosanskom jeziku

Semin Turan je tu za Vas...
U HUB možete naæi najveæ i izbor namještaja
bijele tehnike i elektronike u gradu St. Louisu

1901 S Broadway - St. Louis MO 63104

(314) 231-2100
& APPLIANCES

& APPLIANCES

VELIKO SNIŽENJE
SNIŽENJE

SADA SMO
PARTNERI
SA
NAJVEÆIM
DUSRIBUTOROM
NAMJEŠTAJA
U AMERICI - HOMELINE
FURNITURE INDUSTRIES

Since 1898

Since 1898

Mon. & Fri. till 7 p.m. Wed. Thu. & Sat. till 6 p.m.
Sunday Noon till 5 p.m.

do
i
e

t
di %
e
5
t
Uš 4
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Završena prva faza proširenja prostorija Islamske Zajednice St. Louis, a uskoro se oèekuje pokretanje
projekta izgradnje minareta ovdašnje džamije

BOSNJACKA ZAJEDNICA
POKAZALA
SVOJU ORGANIZIRANOST
Zgrada Islamske Zajednice St.
Louis dobila je ovih dana novi izgled,
nakon što je zidanje fasadne cigle
okonèano za vikend 7. avgusta 2005.
godine. Akcija koju je poveo Glavni
Odbor IZ St. Louis je veæ odavno u toku,
a Bošnjaci ovoga grada jo jednom su
pokazali da im je jako stalo da zgrada
Islamske Zajednice bude u punoj
funkciji, kako bi imali prostor gdje se
provode vjerske kao i druge kulturne
aktivnosti od znaèaja za oèuvanje
bošnjaèkog islamskog identiteta na
ovim prostorima. Muhamed ef. Hasiæ
istièe da su u akciji uèestvovali mnogi
graðani St. Louisa kao i mnogi
postojeæi bosanski biznisi, a pomoæ oko
izdavanja graðevinskih i drugih dozvola
nije izostala od gradskih vlasti, takoðe.
U samim radovima
uèestvovalo je puno naših vrijednih
Bošnjaka od kojih bi trebali svakako

U toku su radovi na ureðenju unutrašnjosti, izgradnji kupatila i unutrašnjih zidova, elektriènih i drugih
instalacija, u prostoru površine oko 1700 sqf. Oèekuje se da æe radovi biti završeni u sljedeæih nekoliko
mjeseci, a nakon toga preostaje asfaltiranje cjelokupnog parkinga oko zgrade. Poseban projekat biæe
izgradnja minareta, koji bi trebao da ima izgled minareta iz BiH. Vjeruje se da gradske vlasti neæe praviti
prepreku ni za ovaj projekat, ako se uzme u obzir odlièna saradnja gradskih vlasti sa liderima bošnjaèke
zajednice u St. Louisu.

neke ovdje i istaæi. Tri vikenda na
zidanju, a i nekoliko radnih dana,
vrijedno su radili Isak Mešiæ, Sead
Harambašiæ, Ismet Beæireviæ, Orhan
Babiæ, Jasmin Vantiæ, Mustafa Hodžiæ,
Mehmed Hodžic, Muhamed ef. Hasiæ,
Asim Selimoviæ, Mirzet Porobiæ, Nurija
Klinèeviæ, Ramo Memiæ, Džemal
Bijediæ, Adnan Loliæ, Husejn Karajiæ,
Semir Habiboviæ i Ismet Džubo, - a prije
ovih radova, samu konstrukciju
(framing) su uradili Husein Mulaliæ,
Admir Zeèeviæ i Damir Zeèeviæ. Treba
istaæi i to da su Ervin Èehiæ i Enes

Nikšiæ iskopali temelje kao i Zijad Jusiæ
koji je uradio kanalizaciju. Takoðe,
Labib i Ðemal Mehmedspahiæ izvode
vodoinstalaterske radove na dva
kupatila.
Dakle sada su u toku radovi na
unutrašnjosti, izgradnji kupatila i
unutrašnjih zidova, elektriènih i drugih
instalacija, u prostoru površine oko
1700 sqf, što i nije tako mali prostor.
Oèekuje se da æe ovo biti završeno u
sljedeæih nekoliko mjeseci, a nakon
toga preostaje asfaltiranje cjelokupnog
parkinga oko zgrade. Poseban projekat

biæe izgradnja minareta, koji bi trebao
da ima izgled minareta iz BiH. Vjeruje
se da gradske vlasti neæe praviti
prepreku ni za ovaj projekat, ako se
uzme u obzir odlièna saradnja gradskih
vlasti sa liderima bošnjaèke zajednice u
St. Louisu.
Iz Islamske Zajednice St. Louis
stiže apel za sve one koji mogu pomoæi
a nisu se još uvijek ukljuèili u akciju, da
se što prije jave u prostorije na adresi
4666 Lansdowne, kako bi dali
doprinosa u ovoj hairli akciji.
M.M.

Illinois

GENOCID U BIH PRIZNAT
NOVIM ZAKONOM

Guverner države Illinois Rod
Blagojevich potpisao je zakon kojim ova
država obavezuje na poveæanje edukacije o
genocidu. On je 5. avgusta 2005. godine
potpisao House Bill (HB) 312 èineæi ga tako
validnim, a kojim se država Illinois obavezuje
na poveæanje edukacije o holokaustu i
genocidu u školskom sistemu za uèenike

osnovnih i srednjih škola države Illinois. Uz
ono što su osnovci i srednjoškolci uèili o
nacizmu 20. vijeka, sada ce uèiti i o
genocidima koji su se desili u nedavnoj
prošlosti u državama: Armenija, Ukrajjna,
Kambodža, Bosna i Hercegovina, Ruanda i
Sudan. Osim što našu djecu uèimo važnim
lekcijama iz istorije, moramo biti potpuno
sigurni da oni dobro razumiju da rasna,
nacionalna, etnièka i religijska netrpeljivost
može dovesti do katastrofalnih tragedija,
kaze Guverner Blagojevich. Senator Collins
dodaje da æe na ovaj naèin, uèeæi o tragiènim
dogaðajima iz istorije, djeca moæi lakše
razumjeti važnost slobode. Zakon HB 312 je
odmah stupio na snagu.
Država Illinois, kroz ovaj zakon koji
je usvojila Generalna Skupština države
Illinois zvanièno priznaje genocid u BiH i
pored toga se zakonski obavezuje da u

Država Illinois, kroz ovaj zakon koji je usvojila Generalna Skupština
države Illinois zvanièno priznaje genocid u BiH i pored toga se zakonski
obavezuje da u nastavnim planovima osnovnih i srednjih škola države
Illinois, djeca izuèavaju genocid u BiH.
nastavnim planovima osnovnih i
srednjih škola države Illinois,
djeca izuèavaju genocid u BiH.
Osim države Illinois i
Cook County je ovakvu
deklaraciju veæ izglasala. Cook
County je najveæa county u USA,
a grad Chicago pripada upravo
Cook County. Predstavnicima
KBSA u Chicagu na èelu sa
Mesudom Kulauzoviæem lièno je
deklaraciju uruèio Cook County
Commisssioner Tony Peraica.

Radio “NAŠA RIJEÈ”
Radio CHICAGO
“NAŠA RIJEÈ”
Radio “NAŠA RIJEÈ”
Ponedjeljkom u 20:00 h
Frekvencija 1240
AM
Adila i Nihad Krndžija

847-942-7303
Vaša pretpla
ta osigurava opstanak radija
i smanjuje broj mark
eting poruka u emisiji
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Aktuelnosti
Otvorena Džedid džamija Janji

bosnjacka
Premijer RS Pero Bukejloviæ
izjavio u Beogradu

JANJA JE NAŠA U SREBRENICI
MALA MUDŽIZA NIJE POÈINJEN
U Janji kod Bijeljine 6. avgusta je
sveèano otvorena obnovljena Džedid džamija,
porušena u aprilu 1992. godine pred više od
25.000 hiljada posjetitelja iz svih krajeva BiH.
Novoobnovljena džamija otvorena je taèno
godinu dana nakon otvorenja èaršijske Atik
džamije koju su vrijedni mještani ovog bh.
gradiæa obnovili u svojoj neizmjernoj želji da
poprave ono što je prošlim ratom uništeno, i
uèine svoj život, ukoliko je moguæe, još boljim i
èovjeka dostojnim. Na ceremoniji otvaranja,
Ašere je prouèio Samir ef. Camiæ, glavni imam
Medžlisa IZ Bijeljina, a nakon protokolarnih
govora Kemala ef. Gutiæa, imama Džedid
džamije, hadži Salke Baæevca, predsjednika
Medžlisa IZ Janja, Omera ef. Camiæa, glavnog
imama Janje, prisutnima su se obratili muftija
tuzlanski Husein ef. Kavazoviæ, a zatim i
vrhovni poglavar Islamske zajednice u BiH,
reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceriæ.
"Želim vam èestitati i želim vam
kazati da sam ponosan i sretan što se danas
nalazim u džematu koji je pokazao svojim
primjerom da zna šta je domovina, šta je
vjera i šta je zajednica... Janja je naša mala
mudžiza i želim da budete sretni i ponosni
na to," rekao je okupljenim Janjarcima i
njihovim gostima profesor dr Mustafa ef. Ceriæ,

koji se na putu prema Janji kratko zadržao i u
bijeljinskoj Atik džamiji.
Nakon prigodnih obraæanja, dodijeljene
su zahvalnice za pomoæ u izgradnji ove
džamije koja je u potpunosti izgraðena
donacijama graðana u novcu, materijalu, i
besplatnom radu. Zahvalnice su dobili:
Senahid Karjaševiæ, Edhem Junuzoviæ, hadži
Hasan Mulamustafiæ, Mustafa Hadžiæ, Mirsad
Osmanoviæ, te muftija Husein ef. Kavazoviæ i
prof. dr Mustafa ef. Ceriæ, kao prvi reisu-lulema koji je posjetio Janju nakon 45 godina.
Ohran Deliæ i Salkan Zuliæ, u ime Graðevinskog
odbora, kljuè džamije uruèili su reisu-l-ulemi ef.
Ceriæu. Mustafa ef. Ceriæ je, zatim, kljuè predao
u ruke Mustafe Hadžiæa, majstora zidara, da
otvori Džedid džamiju, izgraðenu 1875. godine,
renoviranu 1984. godine, a nakon rušenja 14.
aprila 1992. godine, obnovljenu augusta 2005.
U renoviranju 1981-1984.g., i obnovi 2004 2005.g., uèestvovao je majstor Mustafa
Hadžiæ.
Cijena obnove Džedid džamije, koja je
izgraðena za 16 mjeseci, iznosi ukupno
416.767 KM. Od toga, 346.767 KM prikupili su
graðani, 20.000 MIZ Janja, a 50.000 KM je
vrijednost doniranog graðevinskog materijala.

Muftija tuzlanski Husein ef. Kavazoviæ

OSTANITE DOBRI
DOMAÆINI

Uvijek ste znali ugostiti gosta i uvijek ste znali štititi svog komšiju, iako vaše
komšije prema vama, ponekad, nisu bile blagonaklone. To je dio vaše tradicije u Janji, i
znajte - nemojte nipošto odreæi se te svoje tradicije. To je islamska, naša muslimanska,
bošnjaèka tradicija. Gdje god dolazite u svoju zemlju, doðite u miru i neka su od vas mirni
drugi ljudi, a oni koji doðu meðu vas, lijepo ih primite i lijepo ih ugostite, jer je to ono što
traje i to je ono na èemu poèiva život.
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceriæ

LJUBAV UMJESTO
MRŽNJE
Na otvaranju džamije u Janji vjernicima se
obratio i Reis Mustafa ef Ceriæ, koji je izrazio
zadovoljsvo što se toga dana u bošnjaèkom gradiæu
Janja okupio tako veliki broj muslimana iz cijele BiH,
ali je pozvao sve muslimane, posebno Bošnjake, da
umjesto netrpeljivosti koja je zadnjih godina prisutna
na ovim prostorima, siju ljubav i toleranciju: "Džamija
ne smije biti mjesto u kome se uèi mržnji, nego ljubavi.
Dragi Janjarci, umjesto mržnje, u svoja srca ugradite
ljubav, i umjesto osvete, ugradite dovu Allahu za
istinom i pravdom. To æe biti, ako Bog da, naša lijepa
buduænost", kazao je reis Ceriæ.

GENOCID?!

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj
Komisije za Srebrenicu i time priznala svoju
odgovornost za masakr izmeðu sedam i osam
hiljada Bošnjaka, saopæenoje iz OHR-a. Na
konferenciji za novinare meðunarodnih
organizacija glasnogovornik OHR-a Kevin
Sullivan je naveo da je Vlada Republike Srpske
objavila i službeno izvinjenje Srebrenièanima
koji su preživjeli tragediju u julu 1995. godine.

Premijer Republike Srpske Pero
Bukejloviæ u intervjuu za beogradske Veèernje
novosti izjavio je krajem jula kako Republika
Srspka nikada nije priznala da je u Srebrenici
ubijeno 8.000 Bošnjaka, te da neæe više mirno
posmatrati kako se time manipuliše, dodavši
da traži istinu o sarajevskim Srbima, nad
kojima je prema Bukejloviæu poèinjen genocid.
On je pojasnio da Vlada RS nikada nije iznijela
podatak da je u Srebrenici ubijeno 8.000
Bošnjaka, nego je samo vladina Komisija
sredila spiskove nestalih i upozorila da je
provjera njihove vjerodostojnosti zadatak
buduæih istraživanja. Nakon ovog neoèekivano
drskoga istupa premijera RS-a, oglasio se
Ured Visokoga predstavnika za BiH (OHR) koji
je u svom oštro intoniranom saopæenju
podsjetio Bukejloviæa kako je genocid u
Srebrenici èinjenica koju je kao takvu prihvatio
cijeli svijet, a priznala ju je i Vlada Republike
Srpske.
Vlada Republike Srpske usvojila je
Izvještaj Komisije za Srebrenicu i time priznala
svoju odgovornost za masakr izmeðu sedam i
osam hiljada Bošnjaka, saopæenoje iz OHR-a.
Na konferenciji za novinare meðunarodnih
organizacija glasnogovornik OHR-a Kevin
Sullivan je naveo da je Vlada Republike Srpske
objavila i službeno izvinjenje Srebrenièanima
koji su preživjeli tragediju u julu 1995. godine.
„Predsjednici Srbije Boris Tadiæ i Republike
Srpske Dragan Èaviæ imali su hrabrosti da
priznaju pune razmjere zloèina poèinjenog u
Srebrenici i da se izvinu zbog toga, dok
nedavni komentari premijera Republike
Srpske Pere Bukejloviæa ostavljaju utisak da
on sada želi krenuti u suprotnom pravcu“,
navodi se u saopæenju OHR-a.
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Srebrenica

U Srebrenici osnovano Društvo za prevenciju genocida

Piše: Hazim Kariæ

VLASTITA ISKUSTVA O
GENOCIDU ZRTVE NASTOJE
PRENIJETI SVIJETU
Krajem jula je u Srebrenici
održana osnivaèka skupština Društva za
prevenciju genocida. Za predsjednika je
izabran aktuelni potpredsjednik SO
Srebrenica i poslanik u NSRS, Sadik
Ahmetoviæ, a za predsjednika Skupštine
novinar Mehmed Pargan. Ahmetoviæ i
Pargan su uz Hariza Haliloviæa, koji živi i
radi u Melburne u Australiji, inicijatora
formiranja organizacije koja ima za cilj
prikupljanje i prezentovanje graðe o
uzrocima i posljedicama poèinjenog
genocida nad Bošnjacima Srebrenice
zaštiæene zone UN-a i zloèinima poæinjenim
tokom rata u BiH, ali i genocida opæenito u
BiH.
- Lekciju koju su nauèile
preživjele žrtve poèinjenog genocida u
Srebrenici prije deset godina, imaju
obavezu prenijeti svijetu. Kroz Društvo
za prevenciju genocida æemo nastojati
aktivirati sve raspoložive resurse da se
prikupi obimna graða o genocidu, o
njegovim uzrocima i zastrašujuæim
posljedicama koja se sada nalazi na
bezbroj razlièitih lokacija. Ovu
dokumentarnu graðu želimo
sistematizirati i ponuditi politièkim i
društvenim organizacijama i obiènim
ljudima da sagledaju koliko nesreæe
genocid donosi iznosi neke od razloga za
osnivanje Društva njegov predsjednik
Sadik Ahmetoviæ. Uprkos èinjenici da su
brojne institucije i pojedinci do sada
obraðivali temu genocida u Srebrenici iz
više aspekata, Ahmetoviæ smatra kako se
ova oblast nije dovoljno ozbiljno obradila.
- Ilustrativan primjer su
nedavno objavljani snimci egzekucije
srebrenièkih mladiæa objavljeni na svim
medijima koji su šokirali svijet. Mi koji
smo preživjeli genocid znamo da su ovi
snimci samo kap u moru obimne
dokumentarne graðe i svjedoèenja koja
na još otvoreniji i direktniji naèin
razoblièuju zloèine i znamo da postoje
još šokantniji dokazi od ovih snimaka.
Takvu dokumentarnu graðu želimo
prikupiti i ponuditi svijetu na uvid.
Želimo pokazati koliko je genocid veliko
zlo i da se ne smije dozvoliti da se bilo
gdje u svijetu ikome ponovi.
Dževad Mahmutoviæ, diplomirani
kriminolog smatra važnim osnivanje
Društva za prevenciju genocida i zbog toga
što su se do sada ovom temom bavili
nekompetentni i nedovoljno upuæeni
pojedinci i insititucije. On se godinama bavi
prikupljanjem i sistematiziranjem dokaza o
planskim aktivnostima institucija srpske

Kroz Društvo za prevenciju genocida æemo nastojati aktivirati sve raspoložive resurse da se pripremi
obimna graða o genocidu, o njegovim uzrocima i zastrašujuæim posljedicama koja se sada nalazi na
bezbroj razlièitih lokacija.

Nagrada za dokazane
borce u prevenciji genocida
- Imamo namjeru ustanoviti nagradu koju æe Društvo za prevenciju
genocida dodjeljivati svake godine osvjedoèenim borcima iz naše zemlje i
svijeta u oblasti nauènog rada na prevenciji genocida. Nagrada æe se
dodjeljivati najupornijim i najistrajnijim pojedincima i organizacijama koji
žele dati doprinos u borbi protiv genocida u svijetu kaže Ahmetoviæ.

Srebrenica

Institut za istraživanje
genocida u Srebrenici
Jedan od bitnih ciljeva u radu društva za prevenciju
genocida je i nastojanje da se institucijama i organima vlasti
sugeriše i pomogne da se u Srebrenici odredi sjedište
Instituta za istraživanje genocida i ratnih zloèina, smatra
Sadik Ahmetoviæ, predsjednik Društva za prevenciju

genocida. On smatra da sadašnje institucije koje su
formirane mogu najefikasnije i najbolje raditi ako su
koncentrisane na jednom mjestu, odnosno da se njihove
aktivnosti sistematiziraju kroz jedinstvenu instituciju sa
sjedištem u Srebrenici.

vlasti na zatiranju tragova o poèinjenim
zloèinima u Srebrenici i Podrinju.
- U nizu dokumenata iz
svjedoèanstava haškim istražiteljima,
ali i iz bezbroj drugih akata koji su
postali dostupni istražnim organima i
javnosti poznati su brojni sluèajevi
prekopavanja masovnih grobnica radi
uklanjanja tragova masovnih egzekucija
i poèinjenih zloèina. Zloèin nad mrtvima,
kao fenomen u novijoj historiji još nigdje
nije procesuiran. Niko nije odgovarao
zato što su brojne masovne grobnice
prekopavane i po nekoliko puta sa ciljem
uklanjanja tragova zloèina, a tijela žrtava
jednom ubijenih raskomadana i djelovi
se nalaze u tri ili èetiri masovne
grobnice. Nisu èesti primjeri da su
nosioci informacije o lokacijama
masovnih grobnica ili oèevici
egzekucija desetina ili stotina ljudi tražili
materijalnu naknadu da te informacije
daju istražnim organima. Smatram da bi
se trebalo posebno insistirati na
donošenju amandmana na postojeæe
zakone po kojima bi se kažnjavale osobe
koje prikrivaju informacije o genocidu i
ratnim zloèinima. Takva je praksa jedino
u švicarskom zakonodavstvu do sada
ozakonjena, ali se mora hitno u našem
zakonodavstvu donijeti takvi propisi
iznosi Dževad Mahmutoviæ samo neke od
razloga za osnivanje Društva za prevenciju
genocida.
Sadik Ahmetoviæ istièe da æe
nosioci aktivnosti na provoðenju zacrtanih
ciljeva Društva biti mladi ljudi širom svijeta.
- Društvo èine mladi akademski
obrazovani ljudi iz Srebrenice, Podrinja i
BiH koji su razasuti širom svijeta i svako
na svoj naèin se bavi odreðenim
segmentom prikupljanja i obrade
dokumentarne graðe. Naša je želja da
njihove radove okupimo na jedno
mjesto, te da usmjerimo njihove
aktivnosti uz sugestije u odreðenom
pravcu djelovanja kroz iniciranje i
provoðenje projekata. Cilj je bio
genocidom uæi u sve pore ljudskog
života i uništiti ih. Naša želja je da
anuliramo posljedice tih namjera. A ko bi
drugi mogao to bolje uraditi od žrtava
genocida, danas mladih nauèno
osposobljenih i obrzaovanih ljudi kaže
Ahmetoviæ.
Najavljeno je da æe Društvo
djelovati na tri kontinenta, a veæ je aktiviran
centar u Melburnu.
- Uskoro æe biti formirani centri u skoro
svim evropsklim zemljama, u nekoliko
gradova SAD i svi æe biti umreženi u
aktivnostima. Saraðivaæemo sa svim
organizacijama i institucijama u svijetu
koje se bave sliènim aktivnostima i uz
njihovu pomoæ i na obostranu korist
nastojati realizovati naše aktivnosti.
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Etnièko èišæenje

Sud u Bijeljini donio odluku o prodaji imanja povratnika Esada Mujèiæa, da bi namirio navodna ulaganja u njegovu kuæu koja je izvršio
Jadranko Nediæ, izbjeglica iz Ilijaša

SUD PRODAJE IMOVINU BOSNJAKA
VRIJEDNU POLA MILIONA DA BI
ISPLATIO SRBINU 12.222 MARKE
U izgubljenom sudskom sporu za svjedoka je bio predložen njegov komšija Duško Stankoviæ, koji je sam sudjelovao u gradnji kuæe, ali sudija nije želio da ga sasluša: Nije mi jasno kako je moguæe da Sud prihvata šta Nediæ govori da je ugradio u kuæu, a nije htio da sasluša nas svjedoke koji znamo kada je i gdje svaka cigla
stavljena. Nakon ovoga ja ne smijem svoje auto odvesti kod majstora jer æe mi umjesto zamjene gume uraditi generalku i tražiti 3.000 maraka, jer ih je
investirao, a ja to nisam tražio, rijeèi su Stankoviæa. Preuzeimanje sluèaja Mujèiæ, od strane sudija Bošnjaka, nakon transformacije bijeljinskog suda, kada je on dobio
multietnièki sastav, ništa nije promijenio. Oni su takoðer bili dovedeni pred svršen èin i morali su provesti odluke i presude koje je Sud ranije donio.

Piše Mehmed Pargan
Osnovni sud u Bijeljini do
kraja avgusta ove godine obavit æe
javnu prodaju imanja povratnika u
ovaj grad Esada Mujèiæa Šumara,
kako bi namirio 12.222 marke
Jadranku Nediæu, izbjeglici iz Ilijaša,
koji je nakon useljavanja u Mujèiæevu
kuæu od 1995. do 2000. godine, prema
sudskoj presudi, investirao pomenutu
vrijednost u ureðenje kuæe i okuænice,
a sada zahtijeva da mu novac bude
vraæen. Ovu sudsku odluku, koja je
presedan u bosanskohercegovaèkoj
sudskoj praksi, donio je predsjednik
bijeljinskoga suda Alija Zvizdiæ,
potvrdivši prvostepenu presudu sudije
Vojislava Draškoviæa, a po tužbi

policije deložiran, prvobitno
zahtijevao da mu Mujèiæ prepiše pola
kuæe, jer je navodno vrijednost
njegovoga samovoljnog investiranja
tokom tri godine boravka u tuðoj kuæi,
prešla polovicu ukupne vrijednosti
kuæe. Kada je Nediæev zahtjev
odbijen, on ga svodi „na razumnu
mjeru“ i traži „samo“ 50.000 maraka
što Sud uzima u razmatranje i nakon
potpuno necivilizacijskog sudskog
postupka, u kojem je porodica Mujèiæ
bila u potpuno neravnopravnom
položaju, presuðuje 12.222 marke: Sud je donio presudu a da nije
prihvatio ni jednoga svjedoka koji
bi potvrdio ko je gradio kuæu i
investirao u nju. Ko je šta zidao i
ugraðivao. Nediæ je prikazao da je

Esad Mujèiæ

Jadranka Nediæa. Pored toga, dok se
ne obavi prodaja dijela imovine, Sud je
rješenjem sudije Dragana Gavriæa,
blokirao kompletnu imovinu, èija
vrijednost prelazi 500.000 maraka i
veæ je pet godina dana drži u blokadi,
tako da se ne može niti prodati, niti
staviti pod hipoteku, prilikom uzimanja
kredita za ponovno pokretanje
poslova kojima se porodica Mujèiæ
bavila do rata. Prije ovoga sluèaja u
Bijeljini se desio slièan sluèaj sa
porodicom Hamziæ, na èijem je imanju
napravljena šupa, za koju je „neimar“
tražio da bude plaæena 8.000 maraka,
što je Sud takoðer uvažio, kao i u
sluèaju Mujèiæ.
Sudska farsa u vezana za
porodicu Mujèiæ otpoèela je 2000.
godine, nakon povratka vlasnika
imanja i odluke da kuæu renovira. Tada
je Jadranko Nediæ, koji je uz pomoæ

ugradio stolariju koja je bila veæ tu.
Ja sam je kupovao, bila je
Jelovicina i sva je na mjere. Sami su
priznali da je najmanje deset
godina stara, ali to nije bilo
dovoljno. Nediæ je tvrdio da je to on
investirao i sud je to prihvatio bez
provjere, zato što je on Srbin a ja
nisam. Ja sam nakon toga svu
stolariju poèupao i iznio je napolje,
pozvao sam sud neka je nosi. Meni
ne treba. Èak i da je njegova, nisam
ja tražio da je postavlja, kaže Mujèiæ,
koji svakoga dana oèekuje
pojavljivanje sudskih izvršitelja, koji æe
prodati njegovo imanje, da bi namirili
„štetu“ Jadranku Nediæu.
Nakon ovakvoga ishoda
sudskoga spora Mujèiæ je uložio
protivtužbu, zahtijevajuæi od Nediæa
da mu retroaktivno plati stanovanje u
kuæi i korištenje poslovnih prostora,

tokom pet godina koliko je boravio u
kuæi. Meðutim, Sud se prema ovoj
tužbi ponio drugaèije, stalno odlažuæi
njeno razmatranje, tako da sudski
spor nije pokrenut do danas.
Oèigledno je da se radi o razlièitim
aršinima. Nevjerovatno je da se
deset godina poslije rata dopušta
da i dalje bude nacionalnoga
ugnjetavanja i nedopuštanja nama
povratnicima da normalno i
slobodno živimo, dodao je Mujèiæ. U
izgubljenom sudskom sporu za
svjedoka je bio predložen njegov
komšija Duško Stankoviæ, koji je sam
sudjelovao u gradnji kuæe, ali sudija
nije želio da ga sasluša: -Nije mi
jasno kako je moguæe da Sud
prihvata šta Nediæ govori da je

Bijeljina

ugradio u kuæu, a nije htio da
sasluša nas svjedoke koji znamo
kada je i gdje svaka cigla stavljena.
Nakon ovoga ja ne smijem svoje
auto odvesti kod majstora jer æe mi
umjesto zamjene gume uraditi
generalku i tražiti 3.000 maraka, jer
ih je investirao, a ja to nisam tražio,
rijeèi su Stankoviæa. Preuzeimanje
sluèaja Mujèiæ, od strane sudija
Bošnjaka, nakon transformacije
bijeljinskog suda, kada je on dobio
multietnièki sastav, ništa nije
promijenio. Oni su takoðer bili
dovedeni pred svršen èin i morali su
provesti odluke i presude koje je Sud
ranije donio.
Mujèiæ je nakon što je sudska
odluka postala konaèna pokušao
isposlovati reviziju sudskoga
postupka od strane Vrhovnog suda
Republike Srpske, ali niko u Banja

Luci nije bio zainteresiran da reviziju
provede, tako da zahtjev do danas nije
razmatran, odnosno porodica Mujèiæ
nije o tome informirana. I pored
èinjenice da na zahtjev o provoðenju
revizije niko nije odgovorio, Sud u
Bijeljini æe ovih dana provesti prodaju
imanja. Advokat Miodrag Stankoviæ,
koji zastupa Mujèiæa, u dopisu
dostavljenom Vrhovnom sudu naveo
je kako je po Zakonu koji regulira
smještaj izbjeglica u ovom entitetu, za
nužni smještaj bilo potrebno sedam
metara kvadratnih, što je za porodicu
Jadranka Nediæa ukupno 35 kvadrata,
meðutim, on je „investirao“ u dvorište,
u sve spratove, u poslovni prostor,
navodno kopanje bunara, septièkih
jama i slièno. A sud je to prihvatio.

Duško Stankoviæ

Interesantno je da èak ni
Ombdusmeni u Bijeljini nisu pokušali
pomoæi, tvrdeæi da se ne mogu
miješati u tok suðenja, odnosno da
kasnije ne mogu komentirati presudu.
Mujèiæ je u ovom trenutku odluèan da
æe nakon završetka ovoga spora
zasigurno prodati imanje i odseliti: Spreman sam braniti svoje imanje
na svaki naèin, ali æu nakon svega
ovoga seliti iz Bijeljine, jer nemam
ja nekoliko života, da bih za
povratak u svoju kuæu mogao i
trebao gubiti deset godina i vreæu
novca.
Sve u svemu, deset godina
poslije rata, još uvijek se provodi
etnièko èišæenje. Ovoga puta, takoðer
uz pomoæ institucija, ali i uz
blagonaklonost meðunarodnih
organizacija u BiH, koje kontroliraju
rad pravosuða.
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Zloèinci u policijskoj uniformi

Probno hapšenje u Zvorniku

HLADNOKRVNI UBICA
KARADŽIÆEVOG
SREBRENIÈANA SLAVKO
DERONJIÆ U BRÈKOM JATAKA DRAGOMIRA
DOBIO POLICIJSKI
VASIÆA OD HAPŠENJA
CERTIFIKAT A POTOM
POBJEGAO U AUSTRALIJU SPASILE ZVORNIÈKE
Deronjiæ, koji je bio hladnokrvni ubica, bio je potpuno kooperativan policajac i
ni po èemu se nije moglo procijeniti da je zloèinac. U naselju Brka kazali su
nam kako je on naprotiv bio predusretljiv i srdaèan u komunikaciji sa
Bošnjacima, ali da je u trenutku kada je postao svjestan da æe se ratni zloèini
procesuirati 2002. godine odjednom nestao. Napustio je Policiju bez
objašnjenja. Nezvanièno smo doznali da je otputovao u Australiju. Mi
strahujemo da u sastavu Policije imamo još mnogo zloèinaca koji su se
potpuno integrirali u policijske strukture i ni po èemu ne odaju da su
zloèinci, kazao je izvor u Policiji Brèko Distrikta.

Brèansku Policiju prošloga
mjeseca potresla je vijest da su
graðani Vukovara prepoznali na
nedavno objavljenom snimku
strijeljanja Srebrenièana u julu 1995.
godine, svog sugraðanina Slavka
Deronjiæa, doskorašnjeg brèanskog
policajca, rasporeðenoga u
policijskoj stanici u veæinski
bošnjaèkom naselju Brka. Deronjiæ
na autentiènom snimku, puca u leða
jednom od vezanih Bošnjaka
usmrtivši ga pri tome sa najmanje
šest metaka. Policiju Vukovarske
županije o identitetu ubice obavijestio
je graðanin Ljubiša Majstoroviæ,
tvrdeæi da se sigurno radi o njegovom
komšiji, pripadniku Škorpiona, koji je
boravio u Antinu još od 1991. godine
gdje je takoðer èinio zloèine nad
Hrvatima. Odatle je informacija
putem Interpola proslijeðena u BiH,
gdje se ispostavilo da je Deronjiæ
stalno nastanjen. Po okonèanju rata,
on je zahvaljujuæi ratnim zaslugama
dobio mjesto u Policiji, a uspostavom
Distrikta èak i certifikat, te moguænost
rada u multietnièkoj policiji. Iako je
OHR tvrdio da su sve provjere
policajaca uposlenih u brèanskoj
policiji provedene po najvišim
svjetskim standardima, ispostavilo se
da ustvari i nije bilo nikakvih provjera,
te da je tadašnji IPTF samo formalno
proveo provjere, tretirajuæi odreðene
ljude samo na osnovu prijava i
sudskih procesa, a da je silni novac
planiran za ove namjene, utrošen
valjda u druge svrhe.
Deronjiæ, koji je bio
hladnokrvni ubica, bio je potpuno
kooperativan policajac i ni po èemu
se nije moglo procijeniti da je
zloèinac. U naselju Brka kazali su
nam kako je on naprotiv bio
predusretljiv i srdaèan u komunikaciji
sa Bošnjacima, ali da je u trenutku
kada je postao svjestan da æe se ratni
zloèini procesuirati 2002. godine
odjednom nestao. Napustio je
Policiju bez objašnjenja.
Nezvanièno smo doznali da je
otputovao u Australiju. Mi
strahujemo da u sastavu Policije

imamo još mnogo zloèinaca koji
su se potpuno integrirali u
policijske strukture i ni po èemu ne
odaju da su zloèinci, kazao je izvor
u Policiji Brèko Distrikta. Prema
njegovim tvrdnjama, u ovom trenutku
je neophodno provjeriti koliko je
zapravo odgovoran šef Policije
Milenko Milièeviæ, koji je morao
garantirati za provjere svih policajaca
i njihove dosijee. Pretpostavlja se da
je upravo Milièeviæevo okruženje,
odnosno njegovi prvi suradnici koji su
naklonjeni SDS-u, omoguèilo ovakvo
stanje u Policiji i davanje prostora
zloèincima. Deronjiæ je prvobitno
namjeravao napustiti BiH krajem '98.
godine, kada je Tribunal u Hagu
saznao da postoji kaseta na koju su
snimljena ubijanja Srebrenièana na
Treskavici, meðutim, zahvaljujuæi
akciji koju su pripadnici Škorpiona
proveli u Sremu kako bi došli do svih
kaseta i uništili ih, sam Deronjiæ je
živio u uvjerenju da je siguran i da
više ne postoji ni jedna kopija.
Državno Tužilaštvo BiH
nakon objelodanjivanja identiteta
pripadnika Škorpiona, službenom
linijom bi trebalo preko Interpola
zatražiti hapšenje Deronjiæa i
isporuèivanje u BiH. Društvo za
prevenciju genocida-Srebrenica koje
djeluje u Melburnu u Australiji, odmah
je nakon objavljivanja informacije da
je Deronjiæ nastanjen na ovom
kontinentu zatražilo od vlasti
Australije da ga pokuša uhapsiti.
Profesor na Viktorija univerzitetu u
Melburnu Srebrenièanin Hariz
Haliloviæ, inaèe predsjednik
australijskog ogranka ovoga društva,
koje djeluje na tri kontinenta, kazao je
za kako je nepojmljivo da zloèinci
mogu bezbjedno putovati cijelim
svijetom i da Srebrenièani koji su u
Australiji, èak ni tamo ne mogu biti
sigurni: -Nevjerovatno je da deset
godina poslije genocida u
Srebrenici zloèinci slobodno
šetaju Bosnom i cijelim svijetom.
To je naš poraz, ali i poraz cijele
civilizacije.
A. A.

SRPKINJE

Jak pritisak meðunarodnih
funkcionera na zvaniènike Republike
Srpske kako bi institucije ovoga
entiteta konaèno otpoèele suraðivati
sa Tribunalom u Den Hagu i hapsiti
osumnjièene za ratne zloèine,
kulminirao je poèetkom prošloga
mjecesa, pred obilježavanje
godišnjice genocida u Srebrenici.
Boravak ministra policije RS Darka
Matijaševiæa tih dana u Beogradu i
Washingtonu, bio je ispunjen
susretima sa znaèajnim ljudima iz
srpske dijaspore u Americi i Službe
državne bezbednosti u Srbiji, gdje je
prvom policajcu RS-a na osnovu

elemenata da bi protiv njega bila
podignuta optužnica. Vasiæ je
nekoliko godina poslije rata bio
najpovjerljiviji suradnik Radovana
Karadžiæa i kontrolirao je prostor od
Brèkog do Srebrenice, a upravo iz
MUP-a kojim je on upravljao
regrutirani su odabrani momci za
Karadžiæevo obezbjeðenje.
Zbog postojanja sumnji da je
povezan sa zloèinima, odlukom
amerièke administracije, on je
razriješen dužnosti u MUP-u nakon
èega se dugo kretao potpuno
slobodno po Zvorniku. Danas je Vasiæ

Iako Vasiæ nikada nije zvanièno optužen za ratni zloèin, njegovo se ime
posljednjih deset godina permanentno vezivalo za zloèine koje su policijske
jedinice sa snagama Vojske RS poèinile u Srebrenici. Vasiæ je sam priznao da
je nekoliko puta bio saslušavan od strane istražitelja u Hagu, ali nikada nije
prikupljeno toliko elemenata da bi protiv njega bila podignuta optužnica. Vasiæ
je nekoliko godina poslije rata bio najpovjerljiviji suradnik Radovana Karadžiæa
i kontrolirao je prostor od Brèkog do Srebrenice, a upravo iz MUP-a kojim je on
upravljao regrutirani su odabrani momci za Karadžiæevo obezbjeðenje.
obavještajnih podataka reèeno da
odmah mora krenuti u hapšenje
osumnjièenih za ratne zloèine, jer bi
razvoj dogaðaja mogao ugroziti
opstojnost ovoga entiteta. Prvobitno,
Matijaševiæ je preko prosrpski
orjentiranih amerièkih senatora
pokušao sprijeèiti donošenje
Rezolucije o Srebrenici, ali to mu nije
pošlo za rukom. Kongres Srpskog
ujedinjenja svojevrsnim pritiscima i
lobiranjima uspio je pridobiti èak tri
senatora, ali i oni su se naknadno,
prilikom izjašnjavanja o Rezoluciji,
povukli, svjesni da ne mogu napraviti
apsolutno nikakav rezultat.
Po dolasku u BiH zabrinuti
Matijaševiæ je sa Draganom Èaviæem,
predsjednikom RS-a i direktorom
policije Dragomirom Andanom,
pokušao osmisliti i provesti policijsku
akciju koja bi odobrovoljila
meðunarodne funkcionere. Tako je
grupa specijalaca MUP-a RS-a u noæi
izmeðu 10. i 11. jula u Zvorniku
pokušala uhapsiti Dragomira Vasiæa,
nekadašnjeg naèelnika CSB Zvornik.
Iako Vasiæ nikada nije zvanièno
optužen za ratni zloèin, njegovo se
ime posljednjih deset godina
permanentno vezivalo za zloèine koje
su policijske jedinice sa snagama
Vojske RS poèinile u Srebrenici. Vasiæ
je sam priznao da je nekoliko puta bio
saslušavan od strane istražitelja u
Hagu, ali nikada nije prikupljeno toliko

nastanjen u Srbiji i njegova adresa je
nepoznata. Hapšenje koje je
pokušano 10. jula provedeno je u
Zvorniku, nakon što su obavještajni
podaci kojima je raspolagao MUP
govorili da æe on boraviti u svom stanu
u naselju Zamlaz. Potpuno
neoèekivano grupa specijalaca (a ne
jedinica?!), bez naloga je pokušala
uhapsiti Vasiæa i izvesti ga iz zgrade Z14. Policajci iz Zvornika nisu
angažirani jer je i sam Matijaševiæ
svjestan da oni ne bi uhapsili Vasiæa,
koji je i danas njihov vrhovni autoritet.
U tom trenutku desio se
neoèekivan obrat situacije-graðani su
izašli iz te i nekoliko susjednih zgrada i
sprijeèili Vasiæevo hapšenje. Žene su
èak udarale specijalce, pljujuæi ih i
vrijeðajuæi ih da su „gori od balija“ jer
„hapsite srpske heroje“. Kada su
shvatili da ne mogu provesti usmenu
naredbu šefova iz Banja Luke, a da ne
mogu imati opravdanje za eventualne
represivne mjere, jer nemaju pismeni
nalog, specijalci su se povukli. Vasiæ
je konaèno shvatio da bi mogao biti
prvi sljedeæi na spisku, tako da poslije
ovoga dogaðaja nije došao u BiH.
Nažalost, policija Republike Srpske
ostala je i dalje privržena tekovinama
genocida tako da ova blamaža u
Zvorniku ponovno nije nikoga koštala.
S. Hrustiæ
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Mreža mladih BiH Nova energija formirana u Tuzli

SVI BOSANCI I HERCEGOVCI
POZVANI DA BUDU ÈLANOVI

U Tuzli je 4. avgusta formirana mreža
mladih Bosne i Hercegovine pod
nazivom Nova energija BiH, koja
okuplja prevashodno mlade Bosance i
Hercegovce iz cijeloga svijeta. Ova
mreža nastala je kao produkt inicijative
koju su pokrenuli Jasmin Imamoviæ, u
ime opæine Tuzla i Suzana Pargan, iz
organizacije mladih BiH iz Švedske

(BHUF), oko koje su se kasnije okupila
još mnoga udruženja i pojedinci. Na
t r o d n e v n o m d r u ž e n j u u Tu z l i
sudjelovalo je više od stotinu mladih iz
desetak zemalja svijeta, koji su pokušali
postaviti temelje novoj organizaciji, koja
æe funkcionirati kao klasièna mreža u
cijelom svijetu. Iako je prvobitno bilo
planirano da ta mreža bude iskljuèivo

mreža mladih, ona æe funkcionirati kao
mreža svih Bosanaca i Hercegovaca,
koji žele svojim aktivnostima, znanjem,
kvalitetima i povezivanjem doprinijeti
sebi i BiH. Ona veæ sada okuplja
nekoliko stotina zaljubljenika u BiH,
doktora nauka, magistara, politièara,
kulturnjaka, ali i mnogo ne tako
obrazovanih i eksponiranih pojedinaca,

koji vole svoju zemlju. Kroz mrežu æe se
pokretati razni projekti, kao što su oni
bezani za informatièke tehnologije,
kreativnu industriju, pomoæ
funkcioniranju nevladinog sektora u BiH
itd. Mreža je tek formirana i pozvani su
svi oni koji imaju ideje da joj se prikljuèe i
preuzmu na sebe dio odgovornosti i
aktivnosti.

Magistrant Ferid Begiæ, studij ekonomije i prava u Beèu

PRIMORANI SMO DA PRAVIMO
PARALELNE SISTEME JER BOSANSKA
DIPLOMATIJA NE FUNKCIONIRA
-Ja nemam energiju za vræenje u krug i šansa kako bi se dokazali i upotrijebili
stalnu dilemu da li æu se vratiti ili neæu. svoje znanje, tako da sposobni kadrovi
Mislim da mogu biti u Beèu i biti od propadaju. Ja sam Bosanac i gdje god
koristi za Bosnui i Hercegovinu. Ja da budem to æu ostati. Nažalost, naša
sljedeæe godine stièem zvanje magistra diplomatsko konzularna mreža u
politièke ekonomije i ekonomske svijetu je u rasulu. Mi, studenti iz BiH u
diplomatije i povratak u BiH ne bi mi Austriji, a ima nas oko 1.200 obraæali
znaèio mnogo, ali boraveæi u Evropi ili smo se Ambasadi BiH za pomoæ u
eventualno u Americi, ja æu svojoj organiziranju mreže, u kojoj æemo
zemlji moæi da pomognem. Ja samo
zajednièki djelovati i pomagati BiH i
znam da u Beogradu postoji jedan
sebi, ali niko nam ne želi pomoæi. Tamo
profesor ekonomske diplomatije i da je
mi moramo praviti faktièki paralelnu
taj kadar deficitaran. Vjerujem da æu
svoje znanje moæi pokloniti svojoj d i p l o m a t s k o - k o n z u l a r n u m r e ž u ,
zemlji. Ove, malo drugaèije stavove od upravo kroz našu mrežu mladih,
uobièajenih, kada se govori sa mladim dobronamjernih i obrazovanih ljudi,
Bosancima i Hercegovcima u inozemstvu, kaže Begiæ.
iznio je Ferid Begiæ
dvadesetdvogodišnji Tuzlak, koji je
u Beè otišao u godinama poslije
rata, kako bi tamo završio srednju
školu i studij ekonomije. Razlozi
njegovoga odlaska na studij
LJUBIJA
prevashodno je utemeljen na
European Food Market
èinjenici da su, kako sam
procjenjuje, znanja koja dobijaju
mladi u Evropi mnogo aktualnija od
Vlasnik:
Suad Huskanoviæ
onih koja dobijaju mladi u BiH.
5159 Lemay Ferry
Ta k o ð e r, n a k o n o k o n è a n j a
(314) 487-6566
St.Louis, MO 63129
školovanja, mladima se ne pruža
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Intervju

Razgovarao Mehmed Pargan

Dr. Ajlina Karamehiæ, profesor na Saint Louis University u Sjedinjenim amerièkim državama

MNOGI BOSANCI BI NAPRAVILI
OVAKAV I VECI USPJEH KADA
BI NEKO PLATIO NJIHOVO
SKOLOVANJE U INOSTRANSTVU
Doktor filozofije Ajlina Karamehiæ,
otišla je iz rodnog Visokog u novembru
1988 godine, iz šestog razreda
osnovne škole. Poslovne obaveze
njenih roditelja odvele su je u
Ujedinjene Arapske Emirate, gdje su
trebali ostati èetiri godine, ali je agresija
na BiH sprijeèila planirani povratak
familije Karamehiæ kuæi u Bosnu.
Osnovno i srednje obrazovanje
završila je u Dubaiu, a fakultet,
magisterij i doktorat na University of
Kentucky, Lexington, USA. Danas radi
na Saint Louis University, Health
Communication Research Laboratory,
sa zvanjem Post Doctoral Fellow i èlan
je nastavnoga vijeæa. Trenutno
uèestvuje u realizaciji
nekoliko
nauèno-istraživaèkih projekata iz
oblasti zdravstvene zaštite i
unaprjeðenja zdravstvenog sistema u
državi Missouri, posebno onih koji su
vezani za bosansku dijasporu. Upravo
u St. Louisu živi najveæi broj Bosanaca
u Americi, oko 80.000 i veæinom su iz
krajeva pogoðenih etnièkim èišæenjem.
Njeno školovanje finansirali su
iskljuèivo roditelji. U kasnijoj fazi
studiranja, radila je na istom fakultetu
kao asistent i uporedo studirala, a
jednom je dobila i jednogodišnju
nagradnu stipendiju dekana fakulteta.

kojim se suoèava naša zemlja. Jasno
je da se to može zaustaviti jedino
promjenom ekonomske situacije, od
èega smo trenutno veoma daleko.
Iskreno, mislim da u sadašnjoj situaciji
pravo mladih na bolje uslove za život i
rad negdje drugo ne treba sprjeèavati
administrativnim mjerama, nerealnim
obeæanjima i politièkim frazama. Veliki
broj mladih koji odlaze ipak želi da se
vrati jednog dana, osposobljeni da
pomognu svojoj zemlji na više naèina.
Pogledajte ekonomiju današnje
Turske, od koje strahuje cijela EU. Ona
se razvila na znanju, sposobnostima i
kapitalu povratnika. I kod nas æe
povratak poèeti sam od sebe, kad i ako
za to budu postojali uslovi.

Da li bi ste se Vi vratili u Domovinu
kada bi ste “stvorili uslovi za to”?
Dvije treæine života provela sam izvan
Bosne i rado bih se vratila kada bi to
bilo moguæe. Najsretnija sam kad
doðem na godišnji odmor u svoje
Visoko i provedem ga sa familijom,
rodbinom i prijateljima. Ipak, ne bih se
vratila da sjedim bez posla i èekam na
socijalnu pomoæ. To bi bilo besmisleno
za bilo koga.

Koliko bi se i na koji naèin iskustva
iz svijeta mogla prenijeti u BiH?
Ja vjerujem da bi se iskustva i znanja
steèena u USA i u drugim razvijenim
zemljama, u oblasti u kojoj ja radim,
mogla uspješno primjenjivati u Bosni i
Hercegovini, pod odreðenim uslovima.
Vjerujem da bi veæina naših struènjaka
širom dijaspore rado uèestvovala u
prenošenju znanja i iskustava iz raznih
oblasti. Takva inicijativa, kao i metodi
za njenu praktiènu realizaciju, trebali bi
biti kreirani u samoj BiH. Treba koristiti
iskustva drugih zemalja, gdje takva
saradnja veæ postoji i efikasno djeluje.
Projekat na kome sada radim ukljuèuje
i bosansku zajednicu u St. Louis-u.
Iskustvo pokazuje da postoji veliki
interes za akcije usmjerene na
poboljšanje uslova individualne i
kolektivne zdravstvene zaštite.
Vjerujem da slièan interes postoji i
ovdje u Bosni, potrebna je inicijativa.
Šta je suština toga projekta na
kojem ste angažirani?
Cilj projekta, èiji je naziv “Bosanska
žena”, je edukacija bosanskih žena o
ranom otkrivanju raka dojke i važnosti

Da li vi mladi i uspješni ljudi
održavate meðusobne veze u
Dijaspori i da li postoji neka
ozbiljnija organizacija? Da li se veæ
može govoriti o postojanju
bosanskog lobija u USA?

Dr. Ajlina Karamehiæ
mamograma. Finansira ga Susan G.
Komen Breast Cancer Foundation, a
projektom rukovodimo direktor našeg
instituta Dr. Matt Kreuter i ja. Statistike
pokazuju da je rak dojke najèešæi oblik
malignog oboljenja kod bosanskih
žena, u periodu od 1998. do 2004. Naš
projekat ukljuèuje postavljanje
interaktivnih kompjuterskih kioska
širom bosanske zajednice u St. Louisu, gdje žene dodirom ekrana i
odgovorom na sistem programiranih
pitanja iniciraju, u roku od 10 sekundi,
štampanje individualiziranog èasopisa,
razlièitog za svaku ženu, na
bosanskom jeziku. Pored niza èlanaka
iz oblasti zabave, mode, kozmetike
sporta i drugog, èasopis na

jednostavan i prihvatljiv naèin
objašnjava sve u vezi raka dojke i
motiviše žene da urade mamogram, uz
praktièna uputstva gdje i kako to uèiniti.
Nadamo se da æe ovaj projekat, kao i
nekoliko drugih koje pripremamo,
uticati na poboljšanje zdravstvenih
uslova bosanske populacije u St.
Louis-u i šire.

Kakvo je Vaše mišljenje o odlasku
mladih iz BiH? Da li je to za zemlju I
mlade pozitivan ili negativan trend?
Iz naše štampe, koju nastojim pratiti
koliko je moguæe, vidim da je odlazak
mladih jedan od najveæih problema sa

Nažalost vrlo malo, skoro nikako. Mi
Bosanci u stranom svijetu smo još
uvijek generalno neorganizovani i
nepovezani, jednostavno nemamo
iskustva u tome, za razliku od drugih.
Ne vjerujem da postoji bosanski lobi u
USA, ili je tako nešto tek u fazi
formiranja. Ipak, zahvaljujuæi najviše
razvoju modernih informacionih i
komunikacionih sistema, istina o
onome što se dogodilo u Bosni u
periodu 1992-1996. prodrla je u
amerièku javnost i izazvala
nepodijeljene simpatije prema
bosanskom narodu. To saznanje
omoguæilo je osudu agresije i praktiène
akcije koje su uslijedile. To je bilo
mnogo efikasnije nego što bi mogao
uèiniti bilo kakav politièki lobi.

bosnjacka
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Suzana Pargan, studij politièkih nauka u Švedskoj

Suzana Pargan roðena je u Kozarcu 1984. godine.
Preko logora Trnopolje dospjela je u izbjeglištvo u
Švedsku, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Veæ
u osnovnoj školi pokazala je nevjerovatan talenat za
pregovaranje, tako da je veæ tada odabirana za
vodeæe funkcije u omladinskim organizacijama.
Kreirala je prvu web-stranicu grada Vaxjo u kojem sa
svojom porodicom boravi. Suzana Pargan danas je
student politièkih nauka i predsjednik je
bosanskohercegovaèke omladine u Švedskoj.
Predložena je od strane švedske omladine za
kandidata za Vijeæe Evrope u Briselu, gdje treba
zastupati švedsku omladinu. Jedan je od inicijatora
stvaranja mreže mladih BiH Nova energija: -Svjesna
sam da na drugi naèin nije moguæe „kupiti“ svoju
buduænost, veæ iskljuèivo povezivanjem.
Nažalost, ne prati nas Država sa svojim
projektima, podrškom ili bar pokazivanjem
interesovanja za ono što mi radimo. Posljednjih
godina kroz BH Savez u Švedskoj i Omladinski
savez uspijevamo organizirati važne skupove,
obezbjeðivati stipendije za bh studente,
organizirati mnogo važnih stvari, ali to valjda
nikoga u BiH ne interesuje. Mislim da je jedina
naša šansa stvaranje mreže, a sa druge strane
stvaranje jakoga ministarstva za dijasporu pri
Vijeæu ministara BiH. Objektivno postoji potreba
za takvom institucijom, jer BiH izvan svojih
granica ima više od jedne èetvrtine svoga
graðanstva. Djelovanjem takve institucije,
vjerovatno bi se ublažile granice, suprotnosti, pa
èak i postojeæi sukobi u dijaspori koja je
pocijepana po nacionalnim šavovima, kaže
Suzana Pargan.

Braæa Tarik(25) i Mahir(23) Hadžiæ, magistri matematike, nekoliko puta bili su na krovu svijeta sa srebrenim i bronzanim
medaljama na matematièkim olimpijadama, a danas pripremaju magistarske i doktorske radove u Evropi i Americi

BOSNA ÆE USPJETI JER JE
MLADIMA IZVAN DOMOVINE
BOSNA DOMINANTNA OPSESIJA
Izbjeglice iz Bosne u Splitu, braæa Tarik i Mahir Hadžiæ, u vrijeme dok
je u našoj zemlji još trajao rat nametnuli su se kao vrhunski talenti u
matematici i fizici. Veæ tada kao osnovci, oni su u Hrvatskoj poèeli
osvajati državna prvenstva ne samo iz ova dva predmeta, veæ i u šahu,
te uèenju Kur'ana. Najveæu radost tada su, pored roditelja i rodbine
pokazivali u Mladeži HDZ-a koja je imala namjeru da ih primi u svoje
redove, ali su to oni odbili. Umjesto korištenja prostora koji su veæ bili
stvorili u Hrvatskoj oni se vraæaju u BiH, kako bi ovdje krenuli u
srednju školu. Roðeni u Zvorniku braæa Hadžiæ, 1998. godine upisuju
se u gimnaziju Meša Selimoviæ u Tuzli. Iste godine Tarik Bosni i
Hercegovini donosi srebrenu medalju sa Olimpijade na Tajvanu, te
kasnije još dvije bronzane medaljle. Mahir takoðer donosi srebro, ali iz
Washingtona, i kasnije još jednu bronzu. Nakon završetka gimnazije,
Tarik odlazi na Prirodno-matematièki fakultet u Sarajevo, a Mahir na
studij u Beè. Tarik iz Sarajeva uspijeva otiæi u Kopenhagen, gdje uz
stipendiju danas priprema doktorasku disertaciju iz oblasti
matematike. Mahir, nakon okonèanja troipogodišnjeg studija u Beèu,
takoðer dobija stipendiju i od ove godine ide na doktorski studij
primjenjene matematike na Univerzitet Brown u Americi. Za razliku
od veæine mladih Bosanaca i Hercegovaca, oni drugaèije gledaju na
život i rad: -Naša formula je bila da je potrebno samo raditi. Imali
smo veliku želju za putovanjem i znali smo, ako mnogo uèimo
otvorit æe nam se šanse. I onda smo putovali. Željeli smo studirati
vani. Onda smo uèili i uèili, i dobili smo šansu, zahvaljujuæi znanju

Magistar grafike Sead Alimajstoroviæ, predavaè
na koledžu u Birmingemu

Sead Alimajstoroviæ nedavno je dospio u žižu domaæe i svjetske
javnosti kada su u vrijeme obilježavanja desete godišnjice genocida u
Srebrenici njegovi autorski posteri obišli cijeli svijet i štampani u
desetinama èasopisa širom svijeta. U podzemnim željeznicama u
organizaciji Liberty BiH, na osvijetljenim bilboardima a u saradnji sa
Konzulatom BiH u Minchenu i marketing firmom Infoscreen, prikazani
su njegovi slajdovi Srebrenice koje je vidjelo oko 300.000 ljudi.
Alimajstoroviæ je roðen u Sarajevu 1980. godine, a kao izbjeglica
obreo se u Velikoj Britaniji gdje je uspio završiti srednju školu i
fakultet, te steæi zvanje magistra grafike. Trenutno predaje grafiku na
koledžu u Birmingemu, a uskoro bi trebao braniti doktorsku
disertaciju iz ove oblasti. Izuzetno je aktivan u politièkom profiliranju
bosanske dijaspore u Svjetskom savezu BH dijaspore na èijem je
èelu njegov brat Namik Alimajstoroviæ. Mlaði brat Sead, aktivno
sudjeluje posljednjih godina i u realizaciji ideje o stvaranju
Investicionog fonda bosanske dijaspore, koji bi bio koncipiran tako da
Bosanci i Hercegovci investiraju ušteðeni novac u svoju zemlju: -Mi
vjerujemo da bi zahvaljujuæi novcu koji Bosanci i Hercegovci
posjeduju mogli napraviti èudo. Kada bi umjesto stavljanja na
štednju u banku ulagali novac u BiH i buduænost svoje zemlje,
mi bi smo vrlo brzo od BiH napravili bogatu i razvijenu zemlju, u
koju bi se svako mogao rado vratiti i rado svratiti, kaže
Alimajstoroviæ. Svoj angažman u organizacijama bosanske dijaspore
on objašnjava svojim nemirenjem sa èinjenicom da se dolazak
graðana BiH iz inozemstva svodi na dva mjeseca aktivnijega rada
kafana: -Tu se veæ godinama završava sva ljubav prema BiH. Mi
imamo za cilj da se povežemu u svim zemljama svijeta, na svim
kontinentima. Mreža Nova energija je odgovor na naše zahtjeve i
zato smo sretni što se to desilo nama. Nažalost, Država BiH, nije
prepoznala našu snagu i želju da joj pomognemo, rijeèi su
Alimajstoroviæa.

Magistrant meðunarodnog prava na Univerzitetu u Beèu, poliglota Muhamed Mešiæ, èovjek koji govori
26 stranih jezika, ambasador je UNHCR-a za Evropu

Muhamed Mešiæ (20) magistrant je
meðunarodnoga prava na Univerzitetu u Beèu i
ambasador je za Evropu u svjetskom Savezu
UNHCR-a. Srednju školu završio je u Tuzli, gdje
je samostalno nauèio više od dvadeset stranih
jezika. Odlazak u Evropu na studij
meðunarodnoga prava omoguæile su mu
stipendije koje je uspio, kako sam kaže
„izganjati“ putem interneta i svojih
kontakata sa mladima širom svijeta.
Boravak u Beèu na studiju Mešiæ je
posljednjih godina iskoristio za niz
aktivnosti vezanih za BiH,
prevashodno na povezivanju mladih
oko Centra informatièkih tehnologija i
kreativne industrije koji je pokrenut u
Tuzli. U Beèu je sa grupom studenata
organizirao Udruženje bh studenata,
koje broji oko 1.200 mladih Bosanaca i
Hercegovaca. Uz studij stalno je
angažiran na projektima kreativne
industrije u firmi Brainwork. I pored
fizièkoga odsustva iz Tuzle, on je
posljednjih tri godine bio angažiran
kao zvanièni savjetnik gradonaèelnika
Tuzle Jasmina Imamoviæa: -Naravno

da je moguæe obavljati tu funkciju, èak i ako se
boravi u Beèu. Važne su ideje, važan je onaj ko
ih ima i onaj ko ih prihvata. To je suština
savjetnièke funkcije. Na tom principu treba da
funkcionira mreža koju smo oformili, kako bi
okupili mlade mozgove u svijetu, da svojim
znanjem pomognemo Bosni i Hercegovini, kaže
Mešiæ. Mešiæ kaže da je osnovni resurs koji

omoguæava narastanje snage bosanske pameti
upravo Internet, koji omoguæava stvaranje online platforme oko koje æe biti objedinjeni svi oni
koji svoje ideje žele „umrežiti“ u korist BiH i u
svoju korist. Prema njegovom mišljenju, isto
onako kako postoji amerièki san, tako se može
realizirati i bosanski san: da bosanska pamet
pomogne BiH.

Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY
OBUKA ZA CDL VOZAÈKU DOZVOLU
- moguænost uèenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeðen smještaj
- bogato iskustvo na amerièkim
putevima naših instruktora
- uskoro on-line kurs samo za
naše studente
- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ogranièen svaki mjesec

i kvalitetu da studiramo vani. Trudili smo se da ne pripadamo
onima koji po cijeli dan ispijaju jednu kaficu i kritikuju sve oko
sebe kako im niko ne želi pomoæi, a ništa ne poduzimaju da
situaciju u kojoj se nalaze riješe. Mi smo imali pomoæi od vlasti u
Tuzli prije svega, ali smatram da se to mora sistemski rješiti, kako
bi svi imali šansu. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, svjesni
smo da je u svakom mladom èovjeku koji je na studijima izvan
domovine, Bosna dominantna opsesija i trebalo bi da ta èinjenica
obeæava buduænost ovoj zemlji, kazao nam je Mahir Hadžiæ.

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA
Ukoliko ispunjavate uslove garantujemo
od 4-5 hiljada dolara za tri sedmice
UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

www.bihinternationaltrucking.com

800.368.8115
314.832.7900
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bosnjacka
Selma Prodanoviæ, magistar marketinga, dopredsjednica Kreativne industrije Austrije
i vlasnica firme Brainwork u Beèu

BOSNA IMA SANSU: TREBA
PREPOZNATI POTENCIJALE
KREATIVNE INDUSTRIJE
KOJE IMAMO I STAVITI
IH U FUNKCIJU

Potpredsjednica Kreativne industrije
Austrije, Sarajka Selma Prodanoviæ,
inaèe magistar marketinga, važi za
vrlo uspješnu poslovnu ženu.
Vlasnica je firme Brainwork koja
egzistira u Beèu i koja upošljava
mlade iz nekoliko evropskih
zemalja. Njena firma posljednjih
nekoliko godina radila je za najveæe
mreže u Centralnoj i Jugoistoènoj
Evropi. Radila je u mreži velikih
svjetskih firmi: Kodak, Polaroid, Uni
Liver... Zapravo osnovni posao
Brainworka je stvaranje mreža u
Evropi i umrežavanje mozgova koji
rade na istim projektima. U proteklih
nekoliko godina ona je pokušala
ostvariti kontakte sa poslovnim
ljudima u Sarajevu i Tuzli, kako bi
kreativnu industriju kao ideju
prenijela u BiH. Prije dolaska u Beè
Selma Prodanoviæ je sa porodicom
živjela u Tunisu i Španiji, a od 1991.
godine boravi u Austriji gdje je
izgradila vrlo uspješnu karijeru. Na
Ekonomskom fakultetu u Beèu
uskoro bi trebala braniti doktorsku
disertaciju na temu kreativna
industrija i njene moguænosti u
Jugoistoènoj Evropi, a trenutno
predaje marketing u turistièkoj školi
u glavnom gradu Austrije.
Gospoðo Prodanoviæ, Vi ste
p o t p re d s j e d n i c a K re a t i v n e
industrije Austrije i posljednjih
godina pokušavate kreativnu
industriju na velika vrata uvesti u
BiH. Šta je to zapravo kreativna
industrija?
Kreativna industrija nema dugu
historiju ni u Evropi. Taj pojam je i u
Austriji u upotrebi tek nekoliko
godina i zapravo se radi o tome da u
svakoj zemlji postoji potencijal
kreativne industrije, ali ga je
potrebno prepoznati. Šta je kreativna
industrija? To je ustvari stavljanje
kreativnosti ljudi, odnosno
individualca u funkciju od širega
interesa. Omoguæava da ti ljudi doðu
do izražaja. Mi u BiH imamo
kreativnu industriju: to je svakako i
Bijelo dugme, to je Sarajevo film
festival, ali i to su mnoge dobre ideje
i kreativni napori Bosanaca i
Hercegovaca širom BiH. Potrebno je

Tarik Bilalbegoviæ je rodnu Banja Luku
napustio u septembru 1991. godine kada
je u SAD otišao po programu razmjene
studenata. Završio je politièke nauke na
Grinnell koledžu, magistrirao na
meðunarodnoj ekonomiji i konflikt
manadžmenentu na Johns Hopkins
University u Washington DC, a trenutno
radi dokorat na Institutu za Conflict
Analysis and Resolution na George
Mason University na temu "Bošnjacki
Identitet". Radi kao investicioni bankar
za East-West Financial u Washingon DC firma se bavi finansiranjem izgradnje
hotela, luksuznih odmaralista, golf terena
i drugih nekretnina u zemljama u razvoju.
Djeca amerièke familije kod koje je
Bilalbegoviæ živio u Ilinoisu pohjaðala su
fakultete u to vrijeme i oni su mu
omoguæili odreðene poèetne kontakte na
fakultetima, a dalje je svojim
angažmanom uspio dobitii stipendije kao
što je Sorošev fond. Pored stipendija
radio je i mnoge poslove kako bi sebi
omoguæio golu egzistenciju.
Da li se prema Vašem mišljenju znanje
i zvanje koje posjedujete, može staviti
u funkciju pomaganja Bosni i
Hercegovini i na koji naèin?

Selma Prodanoviæ

meðutim napraviti mrežu u koju bi se
objedinili mozgovi. Objedinila
kreativnost tih ljudi i na taj naèin
jedni drugima pomagali. Jer
nemoguæe je bez mreže graditi
kreativnu industriju. U ovom
trenutku u Evropi kreativna
industrija je prepoznata kao
buduænost. To je svjetski trend. Ona
donosi novac, ona donosi brend
državi, ona daje šansu svima onima
koji imaju ideju, imaju pamet. Zato je
to dobra šansa za našu zemlju.
Kakvi su rezultati pokušaja da se
kreativna industrija pokrene u
BIH?
Godinama pokušavamo da
napravimo temelje jedne mreže i to
je, moram priznati, išlo vrlo teško.
Moja uloga u kreativnoj industriji
Austrije da pokušam kreativnu
industriju razvijati kako u ovoj
zemlji tako i u jugoistoènoj Evropi.
Primjerice, tamo te firme imaju u
prosjeku šest ljudi, a vodi ih samo
jedna osoba. Ukoliko nije u mreži,
nijedna od tih firmi ne može
poslovati. Posebno u BiH to æe iæi
teško jer je glomazan birokratski
aparat i teški uslovi poslovanja, ali
mreža bi mogla da i to olakša. U
izgradnji temelja kreativnoj
industriji mi smo planirali stvoriti
platformu oko koje bi bili
objedinjeni politièari, ljudi iz

kulture, dizajneri, informatièari,
ustvari, sve kategorije društva, koji
svoju kreativnost mogu i žele izraziti
kroz mrežu. Mislim da bi nedavno
formiranje mreže Nova energija u
Tuzli moglo znaèiti mnogo za ulazak
kreativne industrije u BiH.
Univerziteti, instituti, agencije itd,
širom cijeloga svijeta, godinama
pokušavaju ulagati silne novce kako
bi napravili mreže ljudi koji su tamo
studirali ili radili. Na svu sreæu, mi
smo sa malo novaca uspjeli stvoriti
jednu takvu mrežu. Naèelnik Tuzle
Jasmin Imamoviæ za malo novca
uspio je okupiti mlade iz BiH, koji
žive širom cijeloga svijeta, oko
zajednièkoga interesa. Svi ti mladi
ljudi u svijetu veæ su u jednoj mreži.
Oni razmjenjuju ideje. Svakodnevno
komuniciraju. Svi imaju korist od
toga.
Koju vrstu koristi?
Mene nervira kada ljudi uðu u mrežu
i pitaju šta ja imam od mreže. Ja
drugaèije postavljam stvari-šta ti
daješ mreži. To je temeljno pitanje.
Ja sam u Kreativnoj industriji
Austrije volonterski angažirana. Ne
dobijam ništa a dobijam sve-mogu
utjecati na stvari. Mogu realizirati
svoj potencijal, ideje, povezati se sa
ljudima. To je ta vrsta koristi, a onda
kroz tu mrežu svako može zajedno sa
BiH dobiti još dodatnu korist.

Vjerujem da cijela dijaspora, pogotovo
dijaspora u SAD, mora i treba da pomaže
svoju Domovinu, Bosnu i Hercegovinu.
Kao èlan Upravnog Odbora Kognresa
Bošnjaka Sjeverne Amerike, i ispred
Kordinacije KBSA u Washington DC,
koja je vodila sve aktivnosti oko
iniciranja i lobiranja za Srebrenièke
Rezoluciju punih 6 mjeseci u
Predstavnièkom Domu i Senatu vjerujem
da sam upravo to i uspio napraviti pomoæi Bosni i Hercegovini tako što smo
osigurali da se genocid nad Bošnjacima
Srebrenice i agresija na našu Domovinu
ne zaboravi. Uzimajuæi u obzir da su
mnogi Bošnjaci dali svoje živote da bi mi,
cijela dijaspora, još uvijek imala svoju
matiènu državu, to je najmanje što smo
mogli uèiniti za njih u ovom trenutku.
Šta opæenito mislite o povratku mladih
kadrova u BiH?
Mislim da se mladi kadrovi boje povratka
u BIH jer stalno su izloženi vijestima da
mladi kadrovi jedva èekaju da odu iz BiH.
Meðutim, povratkom mladi kadrovi bi
takoðer napravili ili stvarali nova radna
mjesta tako da njihova bojaznost prema
povratku mislim da nije opravdana.
Takoðer, da budem iskren, mladi kadrovi
bar u SAD puno bolje materijalno stoje,
ali im je nažalost "ljubav prema novcu" u
ovom trnutku važnija od ljubavi prema
Domovini koju mnogi brzo zaboravljaju.
Ima tu naravno i subjektivnih i
objektivnih razloga, mnogi su se
pozabavili svojim školovanjem,
otplaæivanjem kredita, pronalaženjem
poslova i obezbjeðivanju egzistencije za
širu familiju. Mi sada imamo jedan trend
da mladi ljudi koji završavaju školovanje,
dobijaju dobre poslove osjete jednu
potrebu da sada kad su èvrsto stali na tlo
više pomognu svom norodu i svojoj
matiènoj Domovini te se ukljuèuju u naše
lobistièke i druge akcije.
Šta mislite o moguænostima da se i sami
vratite u BiH?
Vjerujem da trenutno sa svojim znanjem
i kontaktima u Washingtonu mogu puno
više pomoæi svojoj zemlji sa ovdje
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bosnjacka
Tarik Bilalbegoviæ, doktorant na Institutu za Conflict Analysis and Resolution na George Mason University u Americi

BOSANSKI LOBI U AMERICI
VE
VEÆÆ IMA ZAVIDNU SNAGU
baziranim aktivnostima. Svakako da
planiram i nadam se skorom povratku u
BiH. Iskreno, cijela dijaspora stalno
prièa o povratku ali se vrlo rijetko ko
vrati. Dat æu sve od sebe da to ne bude
situacija i sa mnom.

Kakvo je stanje u bosanskoj dijaspori
u Americi? Koliko je i kako ona
organizirana?
Mislim da se BiH dijaspora u SAD
polako razdvaja na dva dijela. Prvi,
nažalost puno veæi dio, koji se polagano
asimilira i gdje djeca tih roditelja uopæe
ne govore niti znaju bosanski jezik, a
pogotovo historiju i kulturu BiH. Ovdje
moram priznati da amerièki sistem ni od
koga ne traži da se odrekne svog
identiteta nego naprotiv èak i motiviše
da bi taj amerièki mozaik bio još
raznovrsniji. Postoji i onaj drugi dio,
koji je manji, ali koje se sastoji od ljudi
koji ne žele u potpunosti da zamijene
svoj Bosanski ili Bošnjaèki identitet
Amerièkim nego ga samo dopuniti i biti
ponosni Bosanski Amerikanci, koji
imaju veliku želju da pomognu svoju
matiènu Domovinu, i koji se polahko,
ali sve više vežu u aktivnosti iskljuèivo
usmjerene prema BiH. Vjerujem da je
KBSA, kao krovna organizacija, na
pravom putu da poveže sve BiH patriote
u SAD.

Mislim da se BiH dijaspora u SAD polako razdvaja na dva dijela. Prvi, nažalost puno veæi dio, koji se polagano asimilira i
gdje djeca tih roditelja uopæe ne govore niti znaju bosanski jezik, a pogotovo historiju i kulturu BiH. Ovdje moram priznati
da amerièki sistem ni od koga ne traži da se odrekne svog identiteta nego naprotiv èak i motiviše da bi taj amerièki mozaik
bio još raznovrsniji. Postoji i onaj drugi dio, koji je manji, ali koje se sastoji od ljudi koji ne žele u potpunosti da zamijene
svoj Bosanski ili Bošnjaèki identitet Amerièkim nego ga samo dopuniti i biti ponosni Bosanski Amerikanci, koji imaju veliku
želju da pomognu svoju matiènu Domovinu, i koji se polahko, ali sve više vežu u aktivnosti iskljuèivo usmjerene prema BiH.
Vjerujem da je KBSA, kao krovna organizacija, na pravom putu da poveže sve BiH patriote u SAD.

komitete što je potrebno da uopæe doðe
na glasanje. BiH dijaspora je uspjela da
dobije jednoglasnu podršku u
Amerièkom Kongresu gdje se u
Rezoluciji kaže da su srpske snage
napravile genocid u BiH tokom 92-95 i
da su u tom zloèinu bile podržane od
strane SRJ (Srbije i Crne Gore). To je
mišljenje najvišeg amerièkog

više ne bi uspjeli staviti genocid nazad.
Je li to sve što je bosanski lobi uradio?
Šta se trenutno radi?
Trenutno radimo odreðene aktivnosti
povodom 10 godina Dejtonskog
sporazuma, a takoðer pravimo planove
za stvaranje Bosanskog Kluba

Koliko je za Bosnu korisna mreža
koju predstavlja KBSA?

Da li ste povezani sa Bosancima u
svijetu koji se bave naukom ili su na
druge naèine postigli zapažene
uspjehe?
Jesam povezan sa Bosancima svijeta, ali
ponajviše sa Bosancima u SAD. Mislim
da Bosanci u drugim državama moraju
bolje nauèiti "politièki program"
njihovih novih država, prilagoditi se
njemu, i lobirati kao graðani tih država
da se pomogne našoj matici Bosni i
Hercegovini. Nasa lobistièka mreža je
puna mladih obrazovanih ljudi te
mladih biznismena koji su vrlo uspješni
u svojim domenima, a koji, kad rade
zajedno, zaista mogu puno napraviti,
kao što se vidi i na primjeru usvojenih
rezolucija za Srebrenicu.
Šta mislite o bosanskom lobiju i da li
on danas postoji?
Vjerujte mi da Bosanski lobi i te kako
postoji, tekst i izglasavanje rezolucije o
Srebrenici u Predstavnièkom Domu i
Senatu Amerièkog Kongresa najbolji je
dokaz rezultata tog lobija. Kroz naše
kontakte Kordinacija KBSA u
Washingtonu ispred KBSA je bila
incijator teksta i samog koncepta
rezolucije, a naša lobistièka mreža je
uspjela obezbijediti dovoljno kosponzora (40) kako bi Rezolucija imala
dovoljnu podršku da proðe razne

kreiraju tekst kojim æe u pravom svjetlu
oslikati i reflektirati sva realnost
Srebrenice onakvom kakvom je mi
poznajemo. Posebno, želim da se
zahvalim Kongresu Bošnjaka Sjeverne
Amerike i njihovim èlanovima što su
istaknuli ovaj problem Kongresu
Sjedinjenih Amerièkih Država, ne samo
za njihovo dobro veæ za dobro
èovjeèanstva".

zakonodavnog tijela nadamo se da æe
njihovo mišljenje, kao i uvijek, imati
odreðene uticaje na rad State
Departmenta. Od dana predstavljanja
Rezolucije na razmatranja do dana
njenog izglasavanje obavilo se puno
sastanka i razgovora, vecinom iza
zatvorenih vrata. Odreðeni lobiji su
pokušavali sve moguæe amandmane da
bi "ublažili" tekst Rezolucije. Mi smo
bili spremni povuæi rezoluciju ukoliko
bi se termin "genocid" zamijenio sa
"etnièkim èišæenjem" jer nismo željeli
trgovati sa istinom. Radije bi saèekali
još deset godina da naš lobi dovoljno
ojaèa jer da smo sada pristali da stoji
"etnièko èišæenje" vjerovatno nikad

Poslanika u SAD Kongresu. Ovo je
dugaèak proces koji æe u velikoj mjeri
morati mobilizirati KBSA i cijelu
lobistièku mrežu da bi bio uspješan.
Vjerujem da vam ovaj dio
govora Kognresma Smitha,
velikog prijatelja Bosne i
sponzora Srebrenièke
R e z o l u c i j e
u
Predstavnièkom Domu sve
govori o snazi Bosanskog
lobija koji je on održao prije
samog glasanja za
Rezoluciju 199: "Dok
razmatramo ovu Rezoluciju,
želim se zahvaliti onima koji
su požrtvovano radili da

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike,
kao nezavisna, nepolitièna, i neprofitna
organizaijca prije svega predstavlja
Bosanske patriote koji žele da pomognu
svoju Domovinu. Vjerujem da naš rad
možete, kao i svaèiji drugi rad, cijeniti
ili procijeniti samo po našim
rezultatima. Iako nismo ukljuèeni niti se
previše obaziremo na BiH unutrašnju
politiku, slobodni smo da ovdje aktivno
politièki djelujemo i da promovišemo
istinu te kroz prosperitet put ka
jedinstvenoj i integrisanoj državi Bosni
i Hercegovini. Uzimajuæi u obzir da su
clanovi BiH dijaspore u SAD sada skoro
svi državljani iste, mi kao amerièki
graðani želimo i možemo da lobiramo
da SAD i dalje pomažu našu maticu
Bosnu i Hercegovinu. Takodje želim
iskoristiti ovu priliku da se zahvalim
SAD na svoj dosadašnjoj pomoæi BiH,
podršci za nedjeljivu, jedistvenu i
prosperitetnu BiH.
Posebno bih se zahvalio
kongresmenima Smithu i Cardinu, te
senatorima Smithu i Bidenu koji su bili
sponzori rezolucija povodom 10-e
godišnjice genocida nad Srebrenièkim
Bošnjacima. Koristim se ovom prilikom
da se zahvalim pijateljima Esmiru
Ganiæu i Vehidu Deumiæu koji su
mnogo uradili u Kordinaciji Kongresa
Bošnjaka ovdje u Washington DC-u i
bez njih bi mi zaista bilo teško napraviti
ovoliko uspjeha.
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Reporteri Bošnjaèke Dijaspore u Podrinju

KOZLUK-POVRATINÈKA
OAZA NA LIJEVOJ
OBALI DRINE
Ono po èemu se Kozluk još izdvaja od ostalih sredina u RS je i èinjenica da se na prste mogu nabrojati oni koji su
svoju imovinu prodali, èak i ona koja je na prodaju uglavnom mušteriju traži meðu Bošnjacima, kažu «iz odanosti
prema komšijama». Nadati se da æe se primjerom Kozluka i njegovih stanovnika poslužiti mnogi povratnici u cijeloj
BiH jer je to najbolji naèin da se srboèetnièka ideja etnièi èistih podruèja zauvijek sruši

Podrinjski gradiæ Kozluk, smješten na
lijevoj obali Drine izmeðu Zvornika i
Bijeljine, u godinama prije rata, iako je
imao sve preduslove da i sam bude
opæina, bio je tek mjesna zajednica
opæine Zvornik. I tada, Kozluk se
izdvajao svojim posebnostima
izmeðu ostalih mjesnih zajednica,
kako jakim društvenim životom, tako i
nekolicinom privrednih subjekata,
predvoðenih tvornicom Vitinka, koji
su upošljavali ovdašnje stanovništvo.
Tokom rata stanovništvo ovoga
prelijepog gradiæa deportovano je u
Srbiju, potom u Vojvodinu i na kraju u
Maðarsku, odakle su se Kozluèani
rasuli cijelim svijetom.
Prošle godine Kozluk je
proglašen mjesnom zajednicom broj
jedan u ovom dijelu Podrinja zbog
svega što se u ovoj bosanskoj èaršijici
dešavalo zadnjih godina. Proces
povratka ovdjeje zaista proveden na
visokom nivou i prošao je bez
ijednoga incidenta, a sva imovina
vraæena je prijeratnim vlasnicima.
Kozluk je danas pun povratnika i živi
intenzivnim životom brojnih
stanovnika. Brojne kuæe su
obnovljene, nove su sagraðene,
pokreæu se novi biznisi... Osim
projekata obnove kuæe Kozluk je
dobio sredstva i od Vlade Japana za
nabavku kontejnera, kanti i mašina za
odvoz smeæa što je osnova za
realizaciju akcije koja se provodi pod
m o t o m « K o z l u k - e k o
grad».Osnovano je Komunalno
preduzeæe koje zapošljava
povratnike, osnovana je i
poljoprivredna zajednica koja
povratnicima pruža pomoæ u
pokretanju poljoprivredne
proizvodnje kao materijalne baze za
masovniji projekat.
Ono što naroèito veseli
stanovnike Kozluka jeste obnova

Kozluèke džamije. Naime, na mjestu
gdje se nekada nalazila jedna od
najstarijih džamija u Bosni i

Mnogo je aktivnosti koje bi se
mogle izdvojiti, a zasluge za njihovu
realizaciju najveæim dijelom pripadaju

Hercegovini veæ je podignuta nova
džamija. Kao i na lokalitetima brojnih
bosanskohercegovaèkih džamija
ovaj lokalitet je privremeno (za
vrijeme rata) pretvoren u parking
prostor od strane vlast iz SDS. Sada
se tu uzdiže nova ljepotica
koja je 29. jula imala svoje
«šljeme» i okupila nekoliko
stotina Kozluèana koji su
došli iz cijelog svijeta da
daju svoj doprinos u obnovi
života pored Drine. Lijepo
je bilo gledati pripreme za
ovaj dan kada su se na
akciji èišæenja okupili
dobrovoljci od 5 do 75
godina.

Fadilu Banjanoviæu Braciki, koji je,
sigurno, simbol Kozluka i povratka u
cijeloj BiH. On je jedan od rijetkih
funkcionera koji je svojim primjerom
pozvao Bošnjake na povratak. Ako
posjetite Kozluk vidjet æete ga
svugdje gdje se bilo šta radi ili i sam
radi, ili daje instrukcije.
Ako Kozluk posjetite u
«radno» doba godine neæete vidjeti
mnogo od ove «povratnièke oaze».
Meðutim u ovim ljetnim mjesecima
kada je sezona godišnjih odmora i
kada se Kozluèani iz cijeloga svijeta
sviju u Kozluk pravo je zadovljstvo
prošetati i boraviti ovdje. Srest æete
mnoga poznata lica, vidjeti zaista
mnogo entuzijazma, radnog elana i

vjere u bolje sutra. U ovim danima
Kozluk lièi na košnicu punu vrijednih
pèela, a Kozluèani æe vam reæi da je
rat davno stao i da Kozluk treba vratiti
na put razvoja i prosperiteta.
Evidentno je i to da se ovakvom
Kozluku raduju i stanovnici srpske
nacionalnosti jer je napredak u
zadnjih nekoliko godina evidentan.
Otkako se poèelo sa intenzivnijim
povratkom i njima samima došla su
bolja vremena i kako kažu «više rada i
reda». Ono po èemu se Kozluk još
izdvaja od ostalih sredina u RS je i
èinjenica da se na prste mogu
nabrojati oni koji su svoju imovinu
prodali, èak i ona koja je na prodaju
uglavnom mušteriju traži meðu
Bošnjacima, kažu «iz odanosti prema
komšijama». Nadati se da æe se
primjerom Kozluka i njegovih
stanovnika poslužiti mnogi povratnici
u cijeloj BiH jer je to najbolji naèin da
se srboèetnièka ideja etnièi èistih
podruèja zauvijek sruši.

Ono po èemu se Kozluk još izdvaja od
ostalih sredina u RS je i èinjenica da se na
prste mogu nabrojati oni koji su svoju
imovinu prodali, èak i ona koja je na prodaju
uglavnom mušteriju traži meðu Bošnjacima,
kažu «iz odanosti prema komšijama».
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Kolumna
Heroji i „heroji“

Piše Mirzet Hamziæ

U periodu raspada
Jugoslavije na sve
poèinjene brutalnosti
prema drugim narodima
Srbi su gledali kao na svoje
puno pravo da drugima
èine sve ono što je odavno
u civiliziranom svijetu
imenovano kao
barbarizam i zloèin najgore
vrste. Ohrabreni
pohvalama sopstvenih
medija, gluhi na sva
razumna upozorenja, birali
su put koji nije mogao
odvesti nigdje drugo do u
sopstvenu propast. Kada
bi samo uporedili izjave
istih medija (ponekad i istih
likova) u razmaku od samo
nekoliko mjeseci, uvidjeli
bismo kako je laž kvarljiva
roba i kako je kratak put od
heroja do izdajnika. Svi su
se sada sjetili onoga što je
bilo jasno veæ sredinom
devedeset i druge. Rijeè je
o l j u d i m a b e z
elementarnog morala jer
dozvoljavavaju da èitav
narod pati zbog njih,
nevjernici
jer ni pred
Bogom nisu pravedni kad
mogu dozvoliti muke
drugoga

HEROJI PREDAJTE
SE ILI SE UBIJTE HEROJSKI
Glavne poteškoæe za amerièke vojnike
u Vijetnamu nastupile su onog
momenta kada su kod kuæe, u Americi,
poèeli bivati tretirani kao agresori. Od
tog momenta bilo je samo pitanje kako
se izvuæi iz pakla koji su nametnuli
Vjetnamcima, a on se kao bumerang
njima vratio.
Kada neko posluša ili pogleda medije u
Republici Srpskoj gotovo da ne može
vjerovati šta govore o liku koji je dugo
godina važio kao zaštitni znak ovog
dijela Bosne i Hercegovine. Nekadašnji
srpski lider, velièan kao oslobodilac i
otac svih bosanskih Srba postao je
kockar i vucibatina svake vrste. Èovjek
kojeg su se odrekli i porodica i crkva, a
protokolarni pozivi na predaju od strane
srpskih politièara pretvorili su se u
vapaj davljenika. Radovan Karadžiæ je
od nekadašnjeg heroja prerastao u
noænu moru. Ono što se u ozbiljnijim
analizama predviðalo nekoliko godina
ranije preraslo je u realnost: Srbi su
taoci svojih heroja.
U vrijeme kada su osumnjièeni za ratne
zloèine pozivani da svoju nevinost
dokažu na sudu, najveæi broj Srba se
prema tim pozivima odnosio kao, kako
je to jeftino metaforièki sublimirao
Vojislav Koštunica, posljednjoj rupi na
svirali. Pokazuje se da ta posljednja
rupa prerasta u ponor bez dna i ne naðe
li se rješenje a ono se zove predaja ili
smrt, Srbi æe dugo proklinjati dan kada
su se poistovijetili sa monstrumima
kakvih je malo u stoljeæu za nama.
Situacija oko srpskih haških optuženika
rješit æe se možda i prije nego iz štampe
iziðe novina koju èitate, ali pitanje
herojstva ostat æe temom dok je svijeta i
vijeka.
Stoga vrijedi o tome razmisliti.
U periodu raspada Jugoslavije
na sve poèinjene brutalnosti prema
drugim narodima Srbi su gledali kao na
svoje puno pravo da drugima èine sve
ono što je odavno u civiliziranom svijetu
imenovano kao barbarizam i zloèin
najgore vrste. Ohrabreni pohvalama
sopstvenih medija, gluhi na sva
razumna upozorenja, birali su put koji

nije mogao odvesti nigdje drugo do u
sopstvenu propast. Kada bi samo
uporedili izjave istih medija (ponekad i
istih likova) u razmaku od samo
nekoliko mjeseci, uvidjeli bismo kako je
laž kvarljiva roba i kako je kratak put od
heroja do izdajnika. Svi su se sada
sjetili onoga što je bilo jasno veæ
sredinom devedeset i druge. Rijeè je o
ljudima bez elementarnog morala jer
dozvoljavavaju da èitav narod pati zbog
njih, nevjernici jer ni pred Bogom nisu
pravedni kad mogu dozvoliti muke
drugoga. Prièama nikad kraja.
No, iza svih velikih rijeèi
najèešæe stoje konkretni interesi.
Potpuna saradnja sa Hagom
vodi Balkan bliže evroatlanskim
integracijama. U tom svijetu
nema puno prostora (ili nam se
bar èini da nema) za bezakonje i
haos. Brojne privilegije sa
Karadžiæem i Mladiæem daleko
od Ševeningena još su
moguæe. I što-šta drugo. No,
pitanje je da li je još moguæe
plaæati skupe profesionalce koji
ih svih ovoh godina štite. Heroje
do juèe. U sopstvenom narodu.
Sjecikese i vucibatine danas. U
sopstvenom narodu. Ubice i
zloèinci sutra. U sopstvenom
narodu.
Varljiv je svijet u kojem je istina
ono što se nametne kao istina.
Još neko vrijeme svijet æe biti
zaokupljenim ovim
iskompleksi-ranim budalama.
Još neko vrijeme osluškivat
æemo jesu li poletjeli u Hag ili
nebo. Onda æe postati nebitni
kao što bi i bili da ih nije sticaj
okolnosti doveo u poziciju da
pokažu na kakve su brutalnosti
spremni.
Ali time neæe nestati i
posljedice i pustoš koje su
ostavili za sobom. Da bi izbjegli
jeftinu patetiku i uobièjene
sintagme o majkama i
sestrama, djeci i starcima
pitamo se šta je onom boli,

oèaju, kriku koje su oslobaðale žrtve,
ubijeni, muèeni a razlog svemu je
persofiniciran i nekoliko imena s kojma
se Hag nateže. Da li taj bol negdje
stanuje. Da li je i on postao roba koja se
prodaje po pijacama svijeta. (Ili smo
svijet uredili kao najobièniju pijacu.)
A opet šta bi da su ovi (ili anamo
oni) ostali doživotni heroji. Kako bi se ta
bol tek tada skrasila. Ovako možemo
bar pomalo biti mirni. Opjevani kao
heroji u svom narodu sada su na dnu
svakog dna jer ih taj isti narod promatra
kao izdajnike.
Heroji predajte se ili se ubijte herojski.
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Na povratku u Bratunac
provezli smo se pored
skladišta u Kravici i vidio
sam tamo neke vojnike, ali
nijednog muslimanskog
zarobljenika. Sutradan sam
èuo da se tamo desio
incident u kojem je jedan
zarobljenik ubio jednog
pripadnika MUP-a.
Raspitao sam se o
incidentu i ustanovio da su
se nakon ubistva tog
pojedinca iz MUP-a prisutni
pripadnici snaga MUP-a
razbjesnili i poèeli likvidirati
zarobljenike koje su tamo
držali. Ustanovio sam da su
meðu onima koji su
uèestvovali u ovim
ubistvima bili: Nikola
Popoviæ iz Kravice, koji je
pripadao vojnoj policiji
Bratunaèke brigade;
Milovan Matiæ, koji je
pripadao 1. pješadijskom
bataljonu Bratunaèke
brigade; Ilija Nikoliæ, koji je
pripadao 1. pješadijskom
bataljonu Bratunaèke
brigade; Rašo Milanoviæ,
komandir policijske jedinice
u Kravici. Takoðe sam
saznao da je Jovan Nikoliæ,
direktor skladišta, bio
svjedok ovog pogubljenja.
Nadalje, saznao sam da su
ubrzo nakon egzekucija 13.
jula dovezene mašine iz
Zvornika i Bratunca kako bi
se tijela zakopala

SREBRENICA - dokumenti o genocidu (XII)

bosnjacka

Bošnjaèka Dijaspora u nastavcima donosi odlomke iz knjige Srebrenica dokumenti o genocidu, novinara
Mehmeda Pargana, koja je naišla na izuzetno zanimanje èitalaèke publike u Bosni i Hercegovini, jer
predstavlja jednu od najznaèajnijih publikacija objavljenih u našoj zemlji o genocidu poèinjenom u Srebrenici.
Knjiga je objavljena nedavno i u Americi u izdanju Bosnian Media Group i Bošnjaèke Dijaspore. U ovom dijelu
prenosimo prilog ovoj knjizi izjavu Momira Nikoliæa zvanog Penzijica, iz dokaznog materijala Tužilaštva u Den Hagu

ZAROBLJAVANJEM I
STRIJELJANJIMA CIVILA
RUKOVODIO JE OPERATIVNI
ŠTAB NA ÈELU SA
RATKOM MLADIÆEM
Kao naèelniku za obavještajne
poslove i bezbjednost Bratunaèke brigade, a
i iz mojih liènih saznanja i uèešæa, poznato
mi je sljedeæe: Namjera snaga VRS-a u toku
napada na srebrenièku enklavu i njenog
osvajanja od strane snaga VRS-a u julu
1995. godine bila je da se prouzroèi prisilno
premještanje cjelokupnog muslimanskog
stanovništva iz Srebrenice na teritoriju pod
kontrolom Muslimana. Dana 11. jula 1995.
godine snage VRS-a su osvojile i zauzele
grad Srebrenicu, izazvavši time odlazak
muslimanskog stanovništva u bazu
nizozemskih snaga Ujedinjenih nacija u
Potoèarima. Tokom tog dana i veèeri primao
sam obavještajne izvještaje u kojima je bila

tog sastanka koji se nalaze u posjedu
tužioca. Drugi sastanak je održan u 22:00
èasa u hotelu "Fontana", a prisustvovali su
mu general Ratko Mladiæ, general Radislav
Krstiæ, pukovnik Karremans, predstavnik
Muslimana koji se zvao Nesib Mandžiæ, ja i
drugo vojno osoblje VRS-a. Na tom
sastanku general Mladiæ je prijetio prisutnim
nizozemskim oficirima i Nesibu Mandžiæu i
zastrašivao ih, što se takoðe može vidjeti na
dijelovima video-snimka ovog sastanka u
posjedu tužioca. U jednom momentu u toku
ovog sastanka, general Mladiæ je gospodinu
Mandžiæu rekao da želi da se muslimanska
vojska preda i da je buduænost njegovog
naroda u njegovim (Mandžiæevim) rukama,

zadatak da pomognem koordinirati i
organizovati ovu operaciju. Potpukovnik
Kosoriæ je ponovio ovu informaciju, te smo
prodiskutovali lokacije pogodne za pritvor
muslimanskih muškaraca prije pogubljenja.
Ja sam naznaèio nekoliko konkretnih
lokacija: staru osnovnu školu, školu "Vuk
Karadžiæ" (ukljuèujuæi njenu fiskulturnu
salu), staru zgradu srednjoškolskog centra
"Ðuro Pucar Stari" i hangar (udaljen 50
metara od te zgrade srednjoškolskog
centra). Potpukovnici Popoviæ i Kosoriæ sa
mnom su razgovarali o mjestima
pogubljenja privremeno pritvorenih
muslimanskih muškaraca u Bratuncu te smo
prodiskutovali dvije lokacije van grada

navedena procjena da se meðu
stanovništvom okupljenim kod nizozemske
baze, meðu ženama i djecom nalazi i 1.0002.000 vojno sposobnih muškaraca. Ovu
informaciju sam dobio od oficira za
obavještajne poslove Drugog pješadijskog
bataljona Bratunaèke brigade. Napisao sam
izvještaj u kojem sam hronološki naveo sve
relevantne obavještajne i bezbjednosne
informacije od tog dana, ukljuèujuæi i
procjenu o 1.000-2.000 vojno sposobnih
muslimanskih muškaraca u Potoèarima, i
proslijedio ga svojoj komandi i oficirima za
obavještajne poslove i bezbjednost
Drinskog korpusa za koje sam znao da se
nalaze u hotelu "Fontana" u Bratuncu.

te da mogu birati hoæe li opstati ili nestati.
Poslije ovog sastanka sam nizozemske
oficire i gospodina Mandžiæa otpratio nazad
u Potoèare. Te veèeri nisam ponovno odlazio
u hotel "Fontana", nego sam se vratio u
komandu Bratunaèke brigade i otišao na
spavanje.
Ujutro 12. jula 1995. godine snage
VRS-a, ukljuèujuæi dijelove Bratunaèke
brigade, ušle su u Potoèare i zauzele sâmo
mjesto i prostor oko kruga baze
Nizozemskog bataljona UN-a. Zakazan je i
treæi sastanak u hotelu "Fontana", za 10:00
èasova, sa istim uèesnicima.
Ujutro 12. jula, prije gorepomenutog
sastanka, ispred hotela "Fontana" sastao
sam se sa potpukovnikom Vujadinom
Popoviæem, naèelnikom bezbjednosti
Drinskog korpusa, i potpukovnikom
Kosoriæem, naèelnikom za obavještajne
poslove Drinskog korpusa. Tom prilikom
potpukovnik Popoviæ mi je rekao da æe sve
muslimanske žene i djeca koji se nalaze u
Potoèarima biti odvezeni iz Potoèara u
pravcu teritorije pod muslimanskom
kontrolom u blizini Kladnja, a da æe vojno
sposobni muškarci koji se nalaze u masi
muslimanskih civila biti izdvojeni,
privremeno pritvoreni u Bratuncu i ubrzo
nakon toga pobijeni. Reèeno mi je da je moj

Bratunca. To su bili: državno preduzeæe
"Ciglane" i rudnik "Sase" u Sasama.

ODLUKA DA SE MUŠKARCI POBIJU
Kasnije, iste veèeri, bio sam na dva
sastanka u hotelu "Fontana" u Bratuncu. Prvi
sastanak je održan u 20:00 èasova, a
prisustvovali su mu general Ratko Mladiæ,
general Milenko Živanoviæ, pukovnik
Radislav Jankoviæ i tri oficira Nizozemskog
bataljona meðu kojima i komandant
Nizozemaca, pukovnik Karremans. Na
prvom sastanku, general Mladiæ je prijetio
nizozemskim oficirima i zastrašivao ih, što
se može vidjeti na dijelovima video-snimka

ŽIVI OSTAVLJENI ZBOG TELEVIZIJE
Nakon razgovora sa
potpukovnicima Popoviæem i Kosoriæem,
èekao sam kod hotela "Fontana". Nakon
treæeg sastanka pukovnik Jankoviæ je izašao
iz hotela "Fontana" i rekao mi da koordiniram
transport svih žena i djece i izdvajanje vojno
sposobnih muslimanskih muškaraca. On
tom prilikom nije pominjao ubijanje
muslimanskih muškaraca. Nedugo zatim, na
prostor ispred hotela "Fontana" gdje sam
stajao sa potpukovnikom Kosoriæem, došla
su dva nizozemska oficira i pitala nas kakav
je plan za prijevoz muslimanskog
stanovništva. Tim nizozemskim oficirima
sam rekao da se vrate u Potoèare jer æe
uskoro poèeti pristizati autobusi za prijevoz
ljudi prema Kladnju.
Veæinu dana 12. jula proveo sam u
Potoèarima koordinirajuæi i radeæi sa
Duškom Jevtiæem, komandantom
specijalnih policijskih snaga MUP-a, i sa
sljedeæim drugim vojnim jedinicama i
jedinicama MUP-a: vojnim policajcima iz
Drinskog korpusa pod komandom majora
Petroviæa; pripadnicima "Vukova sa Drine" iz
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Zvornièke brigade; dijelovima 10.
diverzantskog odreda; dijelovima vojne
policije 65. zaštitnog puka; 2. i 3.
pješadijskim bataljonom Bratunaèke
brigade, vojnom policijom Bratunaèke
brigade i civilnom policijom sa njemaèkim
ovèarima. U sadejstvu sa ovim jedinicama,
koordinirao sam i nadzirao transport žena i
djece za Kladanj, te izdvajanje i pritvaranje
vojno sposobnih muslimanskih
muškaraca.
Tokom tog dana, u Potoèarima, snage
VRS-a i MUP-a su zastrašivale i
zlostavljale muslimansko stanovništvo da
bi ljude natjerale da se ukrcaju u u
autobuse i kamione za Kladanj.
U prvim konvojima koji su
napustili Potoèare u autobusima je
ostavljeno nekoliko muškaraca, iz
propagandnih razloga. To je uprilièeno za
nizozemske vojnike i srpske televizijske
kamere, ali te su muškarce kasnije izdvojili
na kontrolnim punktovima, prije nego što
su mogli stiæi do Kladnja. U toku 12. jula
snage VRS-a su zlostavljale i fizièki
napadale mnoge Muslimane, muškarce i
žene, koji su se okupili oko nizozemske
baze u Potoèarima.
Ja lièno znao sam za te postupke, no
nisam uèinio ništa da ih zaustavim niti da
snage pod mojim nadzorom sprijeèim u
vršenju tih nedjela. Èuo sam i da su neki
muslimanski muškarci odvedeni na mjesta
na osami oko Potoèara i tamo ubijeni.

kako napreduju transport, izdvajanje
muslimanskih muškaraca i drugi zadaci.
Ustanovio sam da sve ide po planu.
Rukovodio sam radom jedinica prisutnih u
Potoèarima. Dok sam bio u Potoèarima,
vidio sam Duška Jevtiæa i rekao mu da
svojim jedinicama koje su se nalazile na
cesti Bratunac - Konjeviæ Polje prenese
nareðenje da se svi Muslimani uhvaæeni
na toj cesti prevezu u Bratunac. Zatim sam
otišao iz Potoèara i vratio se u štab
Bratunaèke brigade. Prema mojim
informacijama, koje sam dobio od
pripadnika vojne policije Bratunaèke
brigade, general Mladiæ je toga dana
namjeravao da proðe cestom Bratunac Konjeviæ Polje, a moj zadatak je bio da
provjerim bezbjednost i prohodnost te
ceste. Cestom Bratunac - Konjeviæ Polje
vozio sam se sa jednim vojnim policajcem
u motornom vozilu marke "Volkswagen
Golf". Putem sam duž ceste vidio snage
MUP-a. U Sandiæima sam vidio snage
MUP-a sa teškim naoružanjem. U tom

Nakon što je Mladiæ otišao,
jednog zarobljenika, Rešida Sinanoviæa,
odvezao sam svojim kolima u Bratunac.
Sinanoviæ je bio važan zarobljenik jer se
nalazio na spisku ratnih zloèinaca, a prije
je bio naèelnik policije u Bratuncu. Na
povratku u Bratunac sam vidio velike
kolone zarobljenih muškaraca, otprilike
oko 500 ljudi, koje su vodili prema Konjeviæ
Polju. Dalje sam putem vidio još jednu
kolonu zarobljenika koju su vodili prema
Sandiæima. Dok sam prolazio cestom
pored skladišta u Kravici zapazio sam
nekoliko vojnika, ali ništa drugo.
Sinanoviæa sam predao vojnoj policiji u
štabu Bratunaèke brigade, taènije,
pravniku Zlatanu Èelanoviæu.
Zatim sam otišao u zgradu vojne
policije Bratunaèke brigade i sastao se sa
Mirkom Jankoviæem, komandirom voda
vojne policije iz Bratunca, i pripadnikom
vojne policije Miletom Petroviæem.
Jankoviæ je znao upravljati jednim od otetih
nizozemskih transportera i onda smo se

momentu je na poljani u Sandiæima bilo
oko 80-100 zarobljenika.
U Konjeviæ Polje sam stigao oko 12:30
èasova tog dana. Na raskršæu je bio
kontrolni punkt civilne policije. Sjedio sam
u jednoj spaljenoj kuæi i èekao da proðe
general Mladiæ.
Osim mene, u toj kuæi je bilo pet-šest
zarobljenih Muslimana. Dok sam bio u
Konjeviæ Polju, u jednoj zgradi koju je
koristio 5. inžinjerijski bataljon Drinskog
korpusa u Konjeviæ Polju vidio sam
desetak zarobljenika.

on, Petroviæ i ja odvezli cestom Bratunac Konjeviæ Polje. Mile Petroviæ je sjedio na
transporteru i megafonom pozivao
muslimanske muškarce da se predaju.
Bilo je jasno da su se neki veæ u tom
momentu predali. Odmah nakon što smo
prošli Sandiæe, zaustavili smo transporter
kada nam se predalo oko šest Muslimana.
Transporterom smo ih odvezli u Konjeviæ
Polje. Kad smo stigli, Miletu i Mirku sam
rekao da odvedu zarobljenike i stave ih
zajedno s oko 250 zarobljenika koje su
tamo veæ držali. Otišao sam u onu kuæu u
kojoj sam ranije sjedio. U toj kuæi su držali
oko 30 muslimanskih muškaraca. Tada
sam iz blizine èuo dva rafala iz vatrenog
oružja. Desetak minuta kasnije prišao mi je
Mile Petroviæ i rekao: "Šefe, upravo sam
osvetio brata… Pobio sam ih". Mislio je na
onih šest zarobljenika koji su nam se malo
prije predali. Rekao je da ih je pogubio
dolje na rijeci, iza jedne žute zgrade. Na
tom mjestu je sada izgraðena benzinska
pumpa.
Mirko se odvezao
transporterom u pravcu
Zvornika. Mi smo ostali u
Konjeviæ Polju dvadesetak
minuta, a kad se Jankoviæ
vratio s transporterom, krenuli
smo u Bratunac.
Vidio sam da Jankoviæ ima
njemaèke marke i pitao sam ga
odakle mu taj novac. Rekao je
da ga je dobio od nekih
pripadnika specijalne policije
koji su se nalazili duž ceste.

Na povratku u Bratunac sam vidio mnogo
zarobljenika kako ih u stroju vode u oba
pravca. Vidio sam i leševe kako leže uz
cestu u blizini Pervana i Loliæa. Na više
mjesta sam vidio otprilike po tri leša. U
Sandiæima sam vidio oko 10-15 leševa i
veliku masu zarobljenika na poljani.
MASOVNA UBISTVA
Na povratku u Bratunac provezli
smo se pored skladišta u Kravici i vidio
sam tamo neke vojnike, ali nijednog
muslimanskog zarobljenika. Sutradan
sam èuo da se tamo desio incident u kojem
je jedan zarobljenik ubio jednog pripadnika
MUP-a. Raspitao sam se o incidentu i
ustanovio da su se nakon ubistva tog
pojedinca iz MUP-a prisutni pripadnici
snaga MUP-a razbjesnili i poèeli likvidirati
zarobljenike koje su tamo držali.
Ustanovio sam da su meðu onima koji su
uèestvovali u ovim ubistvima bili: Nikola
Popoviæ iz Kravice, koji je pripadao vojnoj

PRIPREME ZA POGUBLJENJE
Te veèeri, izmeðu 18:00 i 21:00
èasa, o ovim nedjelima sam podnio i
usmeni izvještaj svom komandantu,
pukovniku Vidoju Blagojeviæu. Govorio
sam i o operaciji transporta žena i djece u
Kladanj i izdvajanja, pritvaranja i ubijanja
vojno sposobnih muslimanskih
muškaraca u Potoèarima. Bilo mi je jasno
da je pukovnik Blagojeviæ u potpunosti
upoznat s operacijom transporta i ubijanja,
i da od mene oèekuje da nastavim vršiti
dužnosti vezane za te operacije koje sam
bio zapoèeo tog jutra. Tom prilikom smo bili
sami u kancelariji. U operativnoj sali sam
razgovarao i sa drugim oficirima iz štaba
Bratunaèke brigade, npr. sa Trišiæem,
Mièiæem i Pajiæem. Neslužbeno smo
razgovarali o ovim nedjelima, o
izdvajanjima i evakuaciji. Oni nisu izrazili
nikakvu zabrinutost. Tom prilikom nismo
razgovarali o operaciji ubijanja.
Tokom 11. i 12. jula primio sam
obavještajne izvještaje da se veæina vojno
sposobnih muškaraca iz Srebrenice
okupila kod sela Jagliæi i u dugaèkoj koloni
krenula prema muslimanskoj teritoriji,
kreæuæi se jednim poznatim pravcem kroz
minska polja na borbenoj liniji prema
Konjeviæ Polju. U toku 12. jula i u ranim
jutarnjim èasovima 13. jula iz obavještajnih
izvještaja i drugih informacija saznao sam
da snage VRS-a i MUP-a zarobljavaju
veliki broj muslimanskih muškaraca na
podruèju izmeðu Ravnog Buljima, Nove
Kasabe i Konjeviæ Polja.
Te veèeri (12. jula) bio sam
dežurni oficir, no kako sam bio iscrpljen,
negdje oko 03:00 èasa 13. jula nazvao
sam Mirka Jankoviæa da me zamijeni na
dužnosti. Otišao sam u svoj stan u gradu i
odspavao nekoliko sati. Na dužnost u štab
Bratunaèke brigade sam se vratio oko
07:00 èasova 13. jula. Oko 09:30 èasova
toga jutra održan je jedan sastanak u štabu
Bratunaèke brigade. Prisustvovali su
g e n e r a l M l a d i æ , p u k o v n i k Va s i æ ,
potpukovnik Popoviæ i general Krstiæ. Ne
znam o èemu se razgovaralo jer nisam bio
na ovom sastanku. Oko 10-15 minuta po
završetku sastanka razgovarao sam sa
svojim komandantom, pukovnikom
Blagojeviæem, u njegovoj kancelariji.
Pukovnik Blagojeviæ mi je dao zadatak da
nastavim s operacijom transporta žena i
djece iz Potoèara u Kladanj i izdvajanja i
pritvaranja vojno sposobnih muslimanskih
muškaraca.
Moj prvi zadatak tog dana (13.
jula) bio je da odem u Potoèare i provjerim

ŠEFE, UPRAVO SAM OSVETIO
BRATA… POBIO SAM IH
Na kontrolnom punktu sam vidio
policiju iz Bratunca i vojnike koje nisam
prepoznao. Tamo sam vidio i Nenada
Deronjiæa i Mirka Periæa. Kada sam stigao
u Konjeviæ Polje, stupio sam u kontakt sa
starješinama iz MUP-a i dao im uputstvo
da muslimanske zarobljenike treba
pritvoriti i da æe kasnije u toku dana
prebaèeni u Bratunac. U Konjeviæ Polju
sam proveo otprilike 45 minuta prije nego
što je stigao general Mladiæ. Stigao je
automobilom iz pravca Bratunca i
zaustavio se na raskršæu u Konjeviæ Polju.
Izašao je iz vozila i sreli smo se na sredini
ceste. Raportirao sam mu da nema
problema. Pogledao je naokolo i vidio
zarobljenike. Neki od zarobljenika su ga
pitali šta æe biti s njima, na šta je on
odgovorio da æe ih sve odvesti odatle, da
neka ne brinu.

policiji Bratunaèke brigade; Milovan Matiæ,
koji je pripadao 1. pješadijskom bataljonu
Bratunaèke brigade; Ilija Nikoliæ, koji je
pripadao 1. pješadijskom bataljonu
Bratunaèke brigade; Rašo Milanoviæ,
komandir policijske jedinice u Kravici.
Takoðe sam saznao da je Jovan Nikoliæ,
direktor skladišta, bio svjedok ovog
pogubljenja.
Nadalje, saznao sam da su ubrzo
nakon egzekucija 13. jula dovezene
mašine iz Zvornika i Bratunca kako bi se
tijela zakopala. O tome što sam saznao,
dan ili dva nakon tog dogaðaja sam
obavijestio pukovnika Vidoja Blagojeviæa.
Dok su bili pritvoreni u
Potoèarima i oko Bratunca, muslimanski
muškarci nisu dobili nikakvu hranu niti
medicinsku pomoæ, a dobili su tek toliko
vode da ostanu živi do momenta kada æe ih
odvesti u Zvornik.
(nastavit æe se)
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bosnjacka

Emir Ramiæ
Svjetsku javnost prošloga mjeseca uzburkala je tvrdnja kanadskog generala Luisa Mekenzija, bivšega komandanta UNPROFOR-a
da se u Srebrenici nije desio genocid. Profesor Emir Ramiæ, nakon toga uputio je generalu Mekenziju otvoreno pismo u kojem ga
optužuje da je i sam sudjelovao u èinjenju zloèina

GENERALE MEKENZI
I VI STE ÈINILI ZLOÈINE
Vaš zloèin silovanja je dokaz da je sistematska praksa silovanja korištena kao oružje agresije i genocida i instrument etnièkog èišæenja protiv žene - Bošnjakinje.
Svojim zloèinom Vi ste pokazali da silovanje nije agresivna ekspresija seksualnosti, nego seksualna ekspresija agresije i genocida. Glavni cilj masovnog silovanja u
BiH je bio ratna strategija da se ubrza protjerivanje Bošnjaka. Zato se zloèin silovanja neæe prešutjeti. Bošnjakinja je povrijeðena, ponižena i traumatizirana jer je
zloèinom silovanja seksualni identitet i seksualna sposobnost žrtve degradirana i slomljena, a u biæe žene - žrtve ugraðen strah. Bošnjacima i naroèito Bošnjakinjama
se neæe desiti da ostanu bez istine o zloèinu kao temelju za buduænost.

Gospodine Mekenzi:
Silovanje Bošnjakinja je kozmièki zloèin.
Vaše lažne izjave u vezi genocida nad
Bošnjacima i agresijom nad BiH su
sramne. Vaše neèasno ponašanje u BiH i
vaše laži u vezi genocida nad Bošnjacima u
Srebrenici osuðuju svi kanadski Bošnjaci i
svi pošteni i pravedni ljudi. Sramite se zbog
svojih postupaka i izjava.
Gospodine Mekenzi:
Vaše negiranje genocida nad Bošnjacima u
Srebrenici, Vaše negiranje agresije na BiH,
Vaše umanjivanje posljedica najveæeg
pojedinaènog zloèina protiv èovjeènosti u
Evropi poslije Drugog svijetskog rata i Vaša
produkcija i pretvaranje zloèinca u žrtvu je
ravna zloèinu. Situacija u Srebrenici 1995.
godine nije bila kako Vi to kažete
kompleksna. Bila je èista, jasna i
jednostavna. Loši - agresor - zloèinac je
došao u Srebrenicu i BiH samo sa jednim
ciljem da uništi dobre - žrtvu samo zato što
je ta žrtva i ti dobri svojom vjerom, nacijom,
kuturom, duhovnim nasljeðem, jezikom i
ljubavlju prema ideji Bosne i bosanskom
duhu bili najveæa prepreka zatiranju i
uništenju države BiH i njenog društva.
Gospodine Mekenzi:
Bošnjakinje su kroz svoje patnje, kroz
odbranu svoje èasti i vrlina postale dio
otpora Bošnjaka, naroda koga su htjeli da
unište. Silovanje je zloèin protiv
èovjeènosti, zloèin protiv žene. Šta se to
dogodilo sa Vama gospodine Mekenzi? Šta
je sa Vašom savješæu? Šta je sa Vašom
vjerom, koju, mislite, da slijedite. Poèinili
ste nedjelo za koga treba da se stidite, za
koga treba da odgovarate, jer silovana
žena je muèenik èija patnja i trauma je
nebeskih razmjera.
Gospodine Mekenzi:
Vjerovali ste i nadali ste se da se o Vašem
zloèinu neæe nikada saznati, neæe govoriti,
neæe pisati, bilo zbog straha, bilo zbog stida
žene. Ali Bošnjakinja više nema straha,
nema ni stida. Došlo je vrijeme da se Vi
morate stidjeti i plašiti pravde. Bošnjakinje
žele da osudom zloèina silovanja sprijeèe
zloèin sutra. Bošnjakinje vjeruju u
pokajanje, ali nada u bolje sutra traži i
kaznu u ime pravde do koje se dolazi jedino
istinom. Borba Bošnjakinja za njihovo
dostojanstvo, za njihovu punu slobodu je
odbrana svake žene.
Gospodine Mekenzi:
Bošnjakinje objavljuju istinu, oslobaðaju
istinu. Bošnjakinje se stide što im je zloèin
silovanja uèinjen. Uèinili ste zloèin
silovanja i tako napali na svijetli obraz žene
- Bošnjakinje.
Gospodine Mekenzi:
Vaš zloèin silovanja je dokaz da je
sistematska praksa silovanja korištena kao
oružje agresije i genocida i instrument
etnièkog èišæenja protiv žene - Bošnjakinje.
Svojim zloèinom Vi ste pokazali da
silovanje nije agresivna ekspresija

seksualnosti, nego seksualna ekspresija
agresije i genocida. Glavni cilj masovnog
silovanja u BiH je bio ratna strategija da se
ubrza protjerivanje Bošnjaka. Zato se
zloèin silovanja neæe prešutjeti.
Bošnjakinja je povrijeðena, ponižena i
traumatizirana jer je zloèinom silovanja
seksualni identitet i seksualna sposobnost
žrtve degradirana i slomljena, a u biæe žene
- žrtve ugraðen strah. Bošnjacima i
naroèito Bošnjakinjama se neæe desiti da

Prepoznala sam kanadskog generala, Luisa Mekenzija

IMAO ME JE KAO
BESPOMOÆNU
ZATOÈENICU.
Odlomak iz knjige Molila sam da me ubiju - zloèin nad ženom BiH u izdanju
Centra za istraživanje i dokumentaciju Saveza logoraša BiH

Luis Mekenzija
ostanu bez istine o zloèinu kao temelju za
buduænost.
Gospodine Mekenzi:
Vi ste uvrijedili i ponizili Bošnjakinje.
Poèinili ste zloèin nad ženom, majkom
života. Zloèin silovanja nad Bošnjakinjama
je zloèin protiv porodice kao osnovne æelije
ljudskog života. Zloèin silovanja nad
Bošnjakinjama je istovremeno i zloèin
prema Bogu. U zloèinu se oèituje
èovjekova odreðenost Bogom.
Stvoriteljom, pred kojim on odgovara za
svoj život i djela, dobra i zla. Uvredu i bol
Bošnjakinje nose u sebi. Njihova uvreda i
bol, njihove muke neæe prestati sve dok vi
ne budete optuženi i osuðeni. Žena,
Bošnjakinja, velika stradalnica nije
uništena u agresiji i genocidu niti je postala
manje vrijedna u sebi i za druge, u porodici i
društvu. Uzvišeno dostojanstvo žene Bošnjakinje, nedužne žrtve, izvor je još
veæeg samopoštovanja žene i daje joj
neprolaznu vrijednost kod Boga i svih
poštenih ljudi.
Ako su u oèima ljudskim bile kažnjene,
nada im je puna besmrtnost. Zloèinac je
obilježen znakom prokletstva na zemlji i na
nebu. Iz žrtve žene - Bošnjakinje nièe novi
život, ženskih i muških biæa, njihovog
zajedništva u pravdi i ljubavi.

Ujutro sam se probudila oko 6 sati, zbunjena, ne znajuæi šta se to dogaða,
šta mi je sa bebom, gdje se nalazi, da li ima potrebnu njegu, da li æu je ikada
vidjeti. Oko 13 sati jedan vojni policajac unio mi je jelo. Cijeli taj dan sam u
sobi bila sama. Naveèer, oko 21 sat u sobu je došao major Vlado iz Vogoše i
naredio mi da se spremim i poðem sa njim. Donio mi je jednu kesu u kojoj se
nalazilo èisto, ali veæ nošeno žensko donje rublje. Kada sam se spremila,
poveo me je do svog džipa kojim me je, zajedno sa još dvojicom vojnika,
odvezao u jednu veæu vikendicu. Rekao mi je da, ukoliko želim da se
sretnem sa svojom bebom, moram biti veoma pametna, jer æe me u
vikendici posjetiti jedan gospodin stranac, koji mi može puno pomoæi ako
budem dobra prema njemu. Zakljuèao me je u vikendicu koja se sastojala
od veoma prostrane prostorije i sanitarnih prostorija u prizemlju i tri manje
spavaæe sobe u potkrovlju. U vikendici je bio televizor i radioaparat. Bojala
sam se svoga položaja, a puno više sam strepila šta mi je sa bebom. Oko
22.30 sati pred vikendicom se èula buka terenskog vozila. Ubrzo poslije
toga, u prostoriju je ušao strani oficir sa dva pratioca. Prepoznala sam
kanadskog generala, Luisa Mekenzija, koji mi je prišao sa ispruženom
rukom, oslovivši me sa "gospoðice" na engleskom jeziku. U drugoj ruci je
držao pupoljak crvene ruže, koga mi je prestrašenoj i nespremnoj "utrpao "
u ruke. Dok je to èinio, iz sobe su izišli njegovi pratioci i zakljuèali vrata.
General Mekenzi me je pitao kako se zovem, odakle sam.... Šutjela sam i
pravila se da ništa ne razumijem. Slijegala sam ramenima i polahko
uzmicala, dok mi je general Mekenzi nije rekao ne engleskom jeziku:
"Gospodjice vi veoma dobro govorite engleski i vi sve razumijete.. Ovdje
sam da vam pomognem . To je vaš interes, a vi ste sa mnom da meni
pomognete. To je moj interes. Ljubav voðena interesom je najjaèa ljubav".
Shvatila sam u kakvom sam se položaju nalazila. Zatoèena, odvojena od
svoje devetomjeseène bespomoæne bebe. Oboje smo bili bespomoæni i
zatoèeni. Svako opiranje bilo je suludo. Opirala bih se, borila da sam bila
sama, da od mene nije niko zavisio. Ovako, mislila sam na svoga sina i bila
sam spremna podnijeti patnju i poniženje i fizièku i duševnu bol samo da bih
se sastala sa njim, makar i u uvijetima zatoèenja i neizvjesnosti koje
zatoèenje sobom nosi. Uz šund muziku iz Srbije, sa radija, general je
praznio svoju strast, a ja branila svoju zatoèenu bebu. Stisnutih zuba,
stisnuta srca... To je trajalo sa manjim prekidima, više od dvadeset dana.
General me je posjetio 7-8 puta. Molila sam ga da utièe na èetnike da mi
vrate bebu i da nas oslobode. Uvijek je govorio: " Sutra, sutra, strpi se"...
Nakon dvadeset dana iz vikendice su me u Vogošæu odvezli dvojica vojnika
i predali majoru Vladi. U "Sonji" sam bila još, oko deset dana, a za to vrijeme
su me više puta silovali i major Vlado i dva èetnièka vojnika. Mislim da je bio
21. juli 1992. godine, kada su mi èetnici u Vogošæi predali moga sina. Bio je
jako smršao i oslabio. Sutradan, 22. jula 1992. godine, predali su nas
vojnicima UNPROFOR-a, kojima je komandant bio, upravo general
Mekenzi.
Nije me general Mekenzi na seksualni odnos prisilio šakama. Nije me
oborio. Sama sam legla. Nije me tukao, prisiljavao, ali me je imao kao
bespomoænu zatoèenicu... Dok je izigravao oficirskog džentimena sa
ružom, soba je bila zakljuèana, a oko kuæe je bila èetnièka, vojnièka straža.
Ovo svjedoèenje èinim bez ikakve prisile, da odahnem, da mi bude lakše u
želji da se nekada sretnem sa generalom, Luisom Mekenzijem, posebno da
mu javno na televiziji postavim nekoliko pitanja i da ga pogledam pravo u
oèi, u oèi velikog prijatelja èetnièko-srpskih ratnih zloèinaca.
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Reklame

NONI JUICE - CHICAGO
“ÈUDO U BOCI”
VELIÆ F. AMIR

Tel. 773-478-0796

Možete kupiti ili naruèiti na adresi:

4913 N. Whipple #1A, Chicago, IL 60625

Radio

radiobehar@aol.com

BEHAR

bosnian radio program St. Louis

Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 10.00 PM CT svake nedjelje
BOSNIAN MEDIA GROUP

istinski
bošnjaèki radio

P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 509.267.4472
www.bosnianmediagroup.com

Radio BALKAN

@

CHICAGO

Slušajte naš program
svake nedjelje
od 12.00 - 1.00PM
na frekvenciji AM 1450
kasima@sbcglobal.net
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Poezija

Refik Lièina roðen je 1955. godine u Radmancima kod Berana. Laureat je više uglednih nagrada za poeziju. Bavi se i prevoðenjem sa
švedskog jezika. Živi u Lundu, u Švedskoj.
Objavljene knjige: Poznavanje prirode, pjesme (1980), Pèele, pjesme (1983), Skonski epigrami, meditativna proza (1996), Posmrtne
poèasti, pjesme (1998), Ex solio, pjesme (2001).
SILVERGORDEN

GAZILAR

MORA

GOLE GODINE

I samo onda kad zadnji trg
Pokriju tezge uvehle zeleni,
Parabol-antene kao gljive
Nagrde terase sivo-bijele,
Uæi æeš u geto èije bedeme
Štiti prozuklo èavèije kreštanje
I djeèji crtež zrakastog sunca
Umjesto katanca visi na kapiji.

U ovo groblje neæemo leæi,
Nema sreæe, ni prisile.
Jer nismo uèeni, ni muèeni
I nismo voljom svijet štetili.
Ah, za te laðe, za te zlatnim
Žicama æilime zapoèete,
Krilati pašu, a með nama
Krilati nisu ni naši pijetli.

Po prvi put smo
Èuli za more
U kletvama naših majki:

Plastove sijena
(Lancima vezane)
Odvlaèi traktor u kotare.

''Da Bog da ti Crno more
Sine, kosti oglodalo!''

Ostaju podine
Dimljive, mokre
Sa miševima u gomili.

SUTON

Nije Gazilar za naše duše.
Mi ne sanjamo o dženetu.
Da se zaradi i dug oduži,
I žene opašu brzopleto,
Snovi su naši i so u dovi
I za to se ruka snaži;

Sred mrsna lišæa burjana skriven
Ne trepæuæ motrim dvorište škole
Dok djevojèice zglaèane znojem
Za vito sedlo, gusle, sablju,
Smijanjem niz suton loptu viju.
Niti bi dara, nit kuraži.
Skoèi l' im uvis, bljesnu udovi
I na prednjici mak dlakav prsne,
Namah se uspuham i nagonim
U grèevit kas dlan desne ruke
Suh dok me vrisak ne otkrije
I mlijeko muènine iz mošnji nagrne
I pjeneæ kao konj strèim do èesme
I podmeæem glavu pod mlaze srebrne.

Pred tim kletvama
Kao pred Sezamom
Nijeme su nas uzgajali.
I doðe dan
I tuða rijeè
Vrata nam kletve otvori.

KOPAÈI

Rat je,
kad mjesto kukuruza
kopamo grobove
za naše djevojke.
Kad sve što hodit umije
u kamenje je svezano.

I kad spavaju, njihovi krampovi
kopaju polja zlatorodna.
Glave im u torbama
ruke u smjenama.

Rat je,
kad izmršavljena djeca
traže žireve,
a naðu fišeèine
i psi kad laju na pustoš.
Umjesto studi kad
kosama
strižu mitraljezi.
Rat je,
kad se okamene
na nebu dani,
a u kuæi strepnja
od nemiloga gosta.

Faiz Softiæ (Godijevo, Bijelo Polje 1958. - )
Pjesme «Strašan je zid bez sjene» 1996.,
kratke prièe «Prièe iz zemunice» 1998.
roman „Pod Kun planinom“

Al nema ono spretne šape
Nit ima ono maèji nagon
I zaludan je lov lovilo.

Pogledaj majko,
Onda smo mu mi pomogli.
Sinovi tvoji
Kakva su sad mora preplivali
I na vodi potom blagoj
Duše naše ispirali
I koje obale,
Ko pozne pralje, iz sve snage.
Oglodanim
Kostima svojim opkovali.
Prolaze godine
I jednako
Mišja krv pahne za našim tragom.

OKAMENJENI DANI

Kad svi putevi
u selu
zarastu u havrik
i koprive.
Kad jabuke prerod
uz èesmu
što se daleko èuje.

Na njih nasræe
Pseto gladno.

Ne zaèudi se
kad ti u vrt uðu
i ispod glavice kupusa
izvuku prgršt dukata.
Oni ne jedu.
Ne ljube.
Ne piju.
Ne pjevaju.
Oni kopaju polja zlatnosna
i plaèu.
Èekaju sutra,
zlatna slova na nišanu.
Koliko da se ne zaboravi
šta su kopali.

ÆERIM BIHORAC, NA STRAŽI,
RAZGOVARA S OCEM
Više se neæeš radovat kišama
kad upekne zvjezdan i vjetrovi suhi
oblake modre krenu od Pešteri.
Nebo je ostalo prazno ko prestolje.
Potonuli su debeli otkosi
i prve jagnjice radost tvoja.
Oprosti što ti ne mogah biti na ispraæaju
što te ne spustih na spavanje i
prvi grumen zemlje na tvoj drveni jorgan
ne baci ruka moja.
Na mrtvoj straži èujem neko zbori.
Mio glas zove ispod zemlje.
Kad se brda crna zaodjenu maglom
vidim tvoju sjenu u ogledalu.
Znam:
Sestra je plakala, kravu dok je muzla.
Umer je pušio pokraj svježe humke.
Majka je svunoæ èekala nekog
lomeæi ruke.
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Piše Amela Isanoviæ

Šta znamo o bosanskom jeziku

BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAÈKI
KNJIŽEVNICI U ŠKOLI
U prošlom broju Bošnjaèke
dijaspore govorili smo o
negativnmom odnosu politike i
vlasti prema bosanskome jeziku.
Èini se logiènim govoriti o
posljedicama te politike. Nažalost,
vrlo èesto æete èuti Bošnjake, koji
su se školovali u školskom sistemu
bivše nam države, da kažu da su im
imena poput Muse Æazima Æatiæa,
Zije Dizdareviæa, Dževada
Karahasana, Æamila Sijariæa, i
mnogih drugih nepoznata kao i
njihova djela. Je li sluèajnost ili
politika to što su priznata
bošnjaèka književna imena prvo
«kroatizovana» ili «posrbljena» pa
tek onda priznata? Je li sluèajnost
ili proizvod to što je Meša
Selimoviæ proglašen srpskim
piscem pa tek onda priznat? Je li
sluèajno to što su Rankoviæ,
Lazareviæ, Veselinoviæ, koji su
usput reèeno po mišljenju mnogih
književnih kritièara umjetnièki
manje vrijedni, našli mjesto u
èitankama i školskim programima
dok se za eminantna imena iz reda
bošnjaèkog naroda nije moglo
«naæi mjesto»?

Èinjenica je da bi u ovom
trenutku mnogo lakše bilo reæi da je
za to kriva politika, odnosno vlast,
koja je produkt i realizator interesa
te politike. Èinjenica je da je lakše

Vrlo je važno i to da jednom za svagda razgranièimo da smo mi - Bošnjaci, neodvojiva cjelina Bosne, isto kao i
Srbi ili Hrvati. Pripadamo Bosni, njenoj historiji, kulturi, ali isto tako imamo svoju tradiciju, svoje osobenosti koje
moramo njegovati i bez straha odvojiti se od onog «bosanski» jer samo tako možemo potvrditi svoj nacionalni
identitet. Ivo Andriæ jeste bosanski književnik, Aleksa Šantiæ isto tako, ali su oni u istio vrijeme i srpski književnici.
Na isti naèin moramo govoriti o Meši Selimoviæu, Æatiæu, Kulenoviæu, Sidranu, Ibrišimoviæu… oni su svi
bosanski, ali u isto vrijeme i bošnjaèki književnici.

krivce tražiti u pripadnicima
srpskog i hrvatskog naroda koji su
pod okriljem marksizma,
komunizma, bratstva i jedinsta
birali i filtrirali naše školske
programe. Meðutim moramo
priznati da najveæa krivica leži
iskljuèivo u nama samima,
Bošnjacima, našim nauènim i
književnim krugovima.
Ima li ko da nije èuo za
Maticu srpsku ili Maticu hrvatsku?
Ima li ko da nije èuo za Srpsku
akademiju nauke i umjetnosti? A je
li ko èuo za postojanje Bošnjaèke
akademije ili Bošnjaèke matice? Je
li iko èuo za postojanje Instituta za
bosanski jezik? Naravno da nije.
Nije zato što se
nepostojanje ovih ustanova
desetljeæima svetilo i sveti svim
Bošnjacima, našoj kulturi i
tradiciji. U našim nauènim
krugovima nije nikada realizovana
takva ideja nego smo se nekako
«provlaèili» epitetima bosanski.
Vrlo je važno i to da jednom za
svagda razgranièimo da smo mi -

Bošnjaci, neodvojiva cjelina
Bosne, isto kao i Srbi ili Hrvati.
Pripadamo Bosni, njenoj historiji,
kulturi, ali isto tako imamo svoju
tradiciju, svoje osobenosti koje
moramo njegovati i bez straha
odvojiti se od onog «bosanski» jer
samo tako možemo potvrditi svoj
nacionalni identitet. Ivo Andriæ
jeste bosanski književnik, Aleksa
Šantiæ isto tako, ali su oni u istio
vrijeme i srpski književnici. Na isti
naèin moramo govoriti o Meši
Selimoviæu, Æatiæu, Kulenoviæu,
Sidranu, Ibrišimoviæu… oni su svi
bosanski, ali u isto vrijeme i
bošnjaèki književnici.
Da bi se omoguæila lakša
reintegracija povratnika i
ukljuèivanje povratnika u školski
sistem entiteta i kantona reformom
obrazovanja predviðena je i tzv.
zajednièka jezgra. Zajednièkom
jezgrom predviðeno je da se u svim
predmetima nacionalnog
predznaka naðu zajednièki sadržaji
koje æe djeca uèiti bez obzira na
teritorijalnu pripadnost. U tim

dogovorima predstavnici srpskog
naroda su rekli da æe prihvatiti
mnoga imena osim Sidrana i
Ibrišimoviæa. Moramo priznati da
je ovom zajednièkom jezgrom u
školama napravljen korak naprijed
- djeca u RS èitaju Hamzu Humu i
Ziju Dizdareviæa, ali isto tako mi
ne smijemo dozvoliti da Sidran i
Ibrišimoviæ, iako «neomiljeni» u
srpskim krugovima izgube mjesto
koje im pripada mjesto u ðaèkim
èitankama. Èinjenica je i to da se
mi moramo mijenjati, ne smijemo
opet dozvoliti da nam drugi biraju i
nameæu sadržaje i književnike. A
vlasti, i politièke i nauène,
podhitno moraju raditi na
osnivanju instutucija koje æe se
baviti našim jezikom, kulturom i
umjetnošæu.
Kakvo su mjesto u tim
(bivšim, pa i sadašnjim) èitankama
i školskim programima imali i
dobili tekstovi i likovi iz usmene
bošnjaèke književnosti pitanje je
za sljedeæi broj Bošnjaèke
dijaspore.

APEL ZA POMOÆ

UDRUŽENJE OBOLJELIH OD EPILEPSIJE
KANTONA SARAJEVO
Devizni - Swift-code. BACXB22.
Kod HVB-Central Profit Banke.d.d -Sarajevo-BiH
Telefon 033/463-411 - :Fax/ 459-018
Mob : 061-218-774
Ul.Ante Babica7/1 Sarajevo

Naše Udruženje je nevladina humanitarna
organizacija osnovana 2001. godine s ciljem
pružanja pomoæi i edukacije osobama oboljelih od
ove bolesti, kao i sa onima koji su u posrednom i
neposrednom kontaktu sa oboljelim. Organizirali
smo se kako bi im se pomoglo u ostvarivanju
njihovih osnovnih ljudskih prava. Po pitanju:
potomstva, školovanja (izbora zvanja), ostvarivanje
prava na radno mjesto, brige o oboljelim (kako bi
postali ravnopravni èlanovi zajednice u kojoj žive i
pripadaju).
Iako je Udruzenje primarno registrovano na
Kantonalnom nivou, svoje polje djelovanja je
proširilo na prostore cjele Federacije BiH.
Udruženje okuplja 170 èlanova iz Sarajevskog
Kantona, 85 iz drugih kantona kao i 15 prateèih
èlanova: ljekara (neurologa), socijalnih radnika,
pedagoga i roditelja. Naše udruženje bi bilo još
brojnije da ova bolest na žalost nije tabu tema kao i
razne prièe i predrasude o ovoj bolesti. Samo

angažovanjem oboljelih - roditelja i ostalih, može
se doæi do inzvanrednih rezultata u sveopštem
saznanju o ovoj bolesti.
Problemi sa kojim se susreæemo su: nedostatak
savremenih antiepileptika koje na žalost nisu na
esencijalnoj listi u BiH, a jako su skupi pri kupovini
odnosno nabavci.
Kao sto su: Trileptal, (oxcarzepin), Topamax
(topiramat), Sabril (vigabatrin), Neurontin
(gabapentin) itd.
Jednomjseèna nabavka navedenih antiepileptika
po jednom èlanu, rezistentnom na standardne
antiepileptike, kreæu se od 75 eura do 150 eura.
Rat i njegove posljedice su pogodile posebno
vulneralbilne grupe stanovništva meðu koje
spadaju i oboljeli od epilepsije. Teška socioekonomska situacija u Bosni i Hercegovini,
reformski procesi kroz koje prolazi zemlja posebice
pogaðaju najosjetljivije grupe stanovništva. Prije
rata Klinike su snabdjevale oboljele od epilepsije
sa adekvantim antiepilepticima. Danas je situacija
mnogo teža obzirom da mnogi savremeniji
antiepileptici nisu na esencijalnoj listi lijekova. Mi i
naše Udruzenje na žalost nismo u moguænosti da
redovno nabavljamo navedene lijekove, naravno
bez pomoæi šire javnosti, kao i humanih ljudi.
Navedeni antiepileptici se ne uzimaju se mjesec
dva, nego godinama - na žalost neki i do kraja

života. Pored gore navedenih problema, nase
Udruženje se susreæe i sa nedostatakom
kancelarijske opreme, kao sto su: kompjuter,
štampac i ostala osnovna biro oprema, koja nam je
i te kako potrebna za naše daljnje aktivnosti.
Ovim apelom pozivamo sve ljude dobre volje da
pokažu malo humanosti i dobre volje, te se aktivno
ukljuèe u širu kampanju u borbi protiv ove bolesti koja se vodi u Evropi i kod nas.
Pružanjem podrške oboljelim možete mu spasiti i
produžiti život.
Kako nam Vi možete pomoæi ?
Postoji mnogo naèina i za svaki æemo Vam biti
zahvalni.
-Budite jedan od naših sponzora, u našem radu i
aktivnostima.
-Možete umjesto novca donirati Vaše proizvode.
-Možete nam uplatiti novac na naš žiro raèun.
-Možete nam pomoæi u nabavci ili kupovini
neophodnih antiepileptika.
-Ako nam i ne ponudite ništa konkretno (novac,
proizvod ili uslugu) mi æemo Vam biti zahvalni
ukoliko ovu poruku prenesete Vašim poznanicima,
prijateljima....

S poštovanjem,
Predsjedništvo IO Udruženja EPI
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Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike u svom saopæenju obavještava Bošnjake Sjeverne
Amerike o važnim aktivnostima svojih èlanova

Donacije za obnovu kuæa u Zvorniku

BOŠNJACIMA
ODRŽAN SASTANAK
POVRATNICIMA
SA AMBASADOROM
I INTERNO
SAD U BIH
RASELJENIM SRBIMA
Ambasador McElhaney je izrazio želju da se sastane sa predstavnicima BiH dijaspore u SAD-u
prilikom jedne od svojih sljedeæih posjeta SAD-u.

Dana 3. augusta 2005. godine Tarik
Bilalbegoviæ, èlan Upravnog odbora Kongresa
Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), se sastao
u Sarajevu sa ambasadorom SAD-a u BiH,
ambasadorom Douglas McElhaney-em.
Sastanku je prisustvovao i Gerald McLoughlin,
direktor Sektora za odnose sa javnošæu pri
Amerièkoj ambasadi u Sarajevu. Ovaj sastanak
je inaèe nastavak saradnje KBSA sa State
Departmentom i ambasadorom McElhaney-em
s kim se koordinacija KBSA iz Washingtona
susrela jos 7. septembra 2004. godine, nekoliko
dana prije ambasadorovog dolaska u Sarajevo.
Sastanak je bio veoma iscrpan na
kojem je gospodin Bilalbegoviæ upoznao
ambasadora McElhaneya sa aktivnostima
KBSA od njihovog zadnjeg susreta. Kao što je
poznato, KBSA je bio inicijator rezolucija o
gonocidu i agresiji u Srebrenici i Bosnia i
Hercegovini koje su izglasane u oba doma
Amerièkog kongresa. Bilalbegoviæ je upoznao
svoje domaæine o organizovanju mreže mladih
Bosanskih profesionalaca na podruèju SAD-a
koji su spremni ukljuèiti se u lobiranje za Bosnu
i Hercegovinu i koji su i uradili ogroman dio
posla na lobiranju za rezolucije. To je grupa
mladih, edukovanih, uspješnih ljudi koji æe
nastaviti svoje aktivnosti na promovisanju
Bosne i Hercegovine na svim poljima i koji
predstavljaju buduænost BiH.
Bilalbegoviæ je takoðer upoznao
predstavnike amerièke Ambasade sa nedavnim
negativnim izjavama Trent Franks-a,
kongresmena iz Arizone, koji širi puke neistine
o Bosni i Hercegovini. Washingtonska
koordinacija KBSA je u veoma iscrpnom pismu

kongresmenu Franksu pobila navode iz
njegovih govora te ugovorila sastanak u
njegovom uredu. Takoðer je aktivirana BiH
dijaspora u Arizoni kako bi kongresmenu
Franks-u, koji predstavlja i njih, dali do znanja
prave èinjenice o BiH, da je ne može vezati je za
nekakve teroristièke mreže te da treba više
pažnje posvetiti tome kakav kredibilitet imaju
njegovi izvori informacija.
Razgovaralo se i o hapšenju
najtraženijih Haških bjegunaca, Karadžica i
Mladiæa, te nedavne korespodencije koju je
KBSA imala sa Generalnim sekretarom NATOa, Generalom Jaap de Hoop Scheffer-om, nakon
peticije za hapšenje Karadžiæa i Mladiæa koju je
potpisalo preko sedam hiljada ljudi iz cijelog
svijeta. Pokrovitelji ove peticije su èetiri
organizacije iz SAD: Physicians for Human
Rights (inaèe dobitnik Nobelove nagrade za
mir), Center for Balkan Development,
Advocacy Project, i Kongres Bošnjaka
Sjeverne Amerike.
Sagovornici su se složili da je krajnje
vrijeme da se Karadžiæ i Mladiæ uhapse kako bi
cjeli region krenuo naprijed. Ambasador
McElhaney je izrazio želju da se sastane sa
predstavnicima BiH dijaspore u SAD-u
prilikom jedne od svojih sljedeæih posjeta
SAD-u. Ambasadoru je obeæana sva moguæa
pomoæ u organizovanju tih susreta koji bi bili
nastavak tradicije sastanak sa BiH dijasporom
koju je zapoèeo još ambasador Miller.

SAGRAÐENO 40 KUÆA
U prethodne dvije godine ova organizacija je na podruèju Zvornika implementirala oko 1,2 miliona
KM u izgradnju 80 kuæa. Po istom sistemu najavlju da æe nastaviti sa implementiranjem projekata i
u narednoj godini.

Predstavnici njemaèke humanitarne
organizacije ASB (Arbeiter-Samariter- Bund) potpisali
su poèetkom avgusta ugovore sa nosiocima
domaæinstva za sanaciju 30 povratnièkih bošnjaèkih
kuæa i 10 kuæa u vlasništvu interno raseljenih Srba na
podruèju zvornièke opæine. Projektom za sanaciju
devastiranih kuæa obuhvaæene su najugroženije
porodice koje pet godina nakon povratka èekaju krov
nad glavom.
- Planirano je da se po jednoj porodici u
prosjeku obezbjedi oko 10.000 eura u šta je
uraèunata sanacija devastiranog stambenog
objekta po sistemu kljuè u ruke i obezbjeðenje
izvora prihoda za porodicu kroz finansiranje
obnove stoènog fonda, pokretanje zanatske radnje
ili kupovine poljoprivrednih mašinama. Negdje su
ta investiranja dakle 5.000, a negdje 15.000, ovisno
od potreba da bi se obezbijedio nužni smještaj.
Posebno insistiramo kod nadležnih opæinskih
struktura da se u okviru ovog projekta obezbjede
uslovi da svaka kuæa èiju sanaciju finansiramo
dobije struju i vodu. Cilj nam je da obezbjedimo
osnove za kvalitetan život povratnièkoj porodici i
kroz naše projekte zaokružimo pitanje njihovog
povratka i održivog života na vlastitim imanjima
kaže Namik Haraèiæ, voða projekta ASB.
Ovogodišnji projekat ASB u Zvorniku je
vrijedan oko 800.000 KM obezbjeðenih iz budžeta
njemaèke Vlade, a korisnike su inžinjeri ove
organizacije odabrali izmeðu 287 porodica koje su
lièno obišli na podruèju dvadesetak mjesnih zajednica.
Po rijeèima Haraèiæa, lièno je posjetio sve potencijalne

korisnike, a odabir je vršila sedmoèlana struèna ekipa
iz opæine Zvornik i ASB.
- Nastojimo maksimalno uložiti sve
ljudske i profesionalne kvalitete kada vršimo
odabir korisnika pomoæi jer smo svjesni da nema
dovoljno sredstava da se zadovolje sve potrebe
povratnika na terenu. Zato nastojimo našim
projektima obuhvatiti one kojima je pomoæ u tom
trenutku najpotrebnija naglašava Haraèiæ.
U prethodne dvije godine ova organizacija
je na podruèju Zvornika implementirala oko 1,2
miliona KM u izgradnju 80 kuæa. Po istom sistemu
najavlju da æe nastaviti sa implementiranjem projekata
i u narednoj godini. Na podruèju Zvornika, jedne od
opæina u BiH koje prednjaèe u procesu povratka, u
dosadašnjem periodu, od 1998. godine kada je poèeo
povratak, obnovljeno je tek nešto više od èetvrtine
devastiranih više od 5.000 stambenih objekata.
Povratak je intenzivnije zastupljen u ruralnim
podruèjima. Zato je i interes opæinskih vlasti za
saradnjom sa humanitarnim organizacijama spremnim
da ulože novac u povratak života na ovo podruèje
veliki.
Na sveèanosti potpisivanja ugovora sa 40.
nosilaca domaæinstava, korisnika ovih projekata bili su
prisutni èelnici Opæine, naèelnik Budimir Aæimoviæ,
predsjednik SO Vehid Kadriæ i predsjednik Komisije
za povratak u Zvornik, Ratko Ðorðiæ, te predstavnik
Udruženja Zvornièana Povratak, Hasan Grebiæ sa
kojim predstavnici ASB-a i ASIS-a za jugoistoènu
Evropu, zastupani u direktoru Elviru Bojadžiæu imaju
izuzetno dobru saradnju.

Koordinacija Kongresa Bosnjaka Sjeverne
Amerike, Washington DC

CHASE

8707 Gravois Ave

314-638-3000 OFFICE
314-583-1112 CELL.
VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER

BRUNO MRUCKOVSKI
SEDAM GODINA ISKUSTVA

Mi uspješno radimo sve vrste kredita!

UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE

FOTOREPORTAŽA

Potpisnici ugovora za sanaciju kuæa
Ugovore za sanaciju devastiranih stambenih objekata sa podruèja Zvornika sa ASB-om
potpisali su : Behara ŠeèiæDrinjaèa, Zineta OmeroviæDrinjaèa, Masija Ahmetoviæ-Drinjaèa, Elvedin
Ahmetoviæ-D. Snagovo, Fatima I. AjdinoviæLiplje, Fatima H. AjdinoviæLiplje, Hatidža
KapidžiæDiviè, Ahmet ŠrndiæDiviè, Alija JahijagiæDiviè, Hatidža FafuliæFetija, Hajrudin
OsmanoviæKarakaj, Mejra Beèiæ-Karakaj, Nezir SinanoviæKarakaj, Izet Mustafiæ-Novo Selo, Fetija
Isiæ-Glumina, Fatima Arnaut-Glumina, Hilmo Šahbegoviæ-Grbavci, Kisa Avdiæ-Potoèari, Hajra
Èirak-Križeviæi, Mujo Dardagan-Lupe, Armina Lupiæ-Lupe, Pemba Bošnjakoviæ-Kuèiæ Kula, Fedin
Kalajdžiæ-K.Kula,Resul Topaloviæ K.Kula, Zlatija Smajiæ-Ðuliæi, Ibrahim Purkoviæ-Kozluk,
Sulejman Spahiæ-Kozluk, Arif Banjanoviæ-Kozluk, Fatima Hasanoviæ-Kozluk, Abdulah
Mulaibiševiæ Kozluk, Cvijeta Jovanoviæ-Baljkovica, Petko Mikiæ-Baljkovica, Stjepan KostiæOdžaèina, Ozrenka Kostiæ-Odžaèina, Ostoja Kostiæ Odžaèina, Vuk Tripkoviæ_Vitinica, Rajko
Tanackoviæ-Odžaèina, Bojka Tanackoviæ-Odžaèina, Vukosava Ðokiæ-Odžaèina i Brano StojiæJardan.

Susreti: Gacko u Chicagou
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U Denveru obilježena desetogodišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrenici

OSNOVAN BOŠNJAÈKI
DŽEMAT U DENVERU
Akciju su zapoèeli èlanovi Bošnjaèkog kluba koji su prvi dali po hiljadu dolara, da
bi se kasnije poèeli javljati i ostali graðani. Samo zu tu noæ, kao i u naredna dva do
tri dana, skupljeno je oko 70.000 dolara. Dakle, na pomolu je osnivanje još
jednog džemata i izgradnja još jedne Bošnjaèke džamije na prostorima SAD-a.

U povodu deset godina genocida u
Srebrenici Bošnjaci Denvera prigodnim
okupljanjem obilježili su ovaj datum, crnim
slovima upisan u historiju Bošnjaka, ali I
civilizacije opæenito. Ovom prilikom u Denver je
na molbu domaæina, doputovao dr. Senad ef.
Agiæ. U prisustvu više od 150 Bošnjaka u
glavnom Islamskom Centru u Denveru prouèen
je tevhid žrtvama srebrenièkog genocida kao i
Jasin-dova svim šehidima Bosne i Hercegovine
koji su položili svoje živote u odbrani naše
zemlje. Poslije toga prireðen je zajednièki ruèak
na kome su graðani BiH nastanjeni u Denveru,
imali priliku da u otvorenom razgovoru sa našim
Glavnim imamom pitaju za sve ono što ih
interesuje.
U veèernjim satima, organizatori su
pripremili i film o Srebrenici koji je prikazan u sali
vatrogasnog društva u Denveru gdje je takoðe
prisustovao veliki broj naših ali i stranih graðana
kao i veæi broj humanitarnih organizacija kao što
su predstavnici Luteranske organizacije,
predstavnici glavne koloradske organizacije za
izbjeglice, predstavnici humanitarne
organizacije Rocky Mountain Surviver centar i
mnogi drugi. Moramo reæi da je emitovani film
jako emotivno djelovao na mnoge naše
graðane ali i na graðane drugih nacija i

nacionalnosti koji su bili prisutni.
Nakon filma, efendija Agiæ održao je
kratko predavanje na temu "Asimilacija i
imigracija" koja je takoðe privukla veliku pažnju
prisutnih, da bi nakon svega, efendija Agiæ
predložio osnivanje džemata u Denveru i usput
objasnio koliko džemat znaèi u jednoj
bošnjaèkoj zajednici. Akciju su zapoèeli èlanovi
Bošnjaèkog kluba koji su prvi dali po hiljadu
dolara, da bi se kasnije poèeli javljati i ostali
graðani. Samo zu tu noæ, kao i u naredna dva do
tri dana, skupljeno je oko 70.000 dolara. Dakle,
na pomolu je osnivanje još jednog džemata i
izgradnja još jedne Bošnjaèke džamije na
prostorima SAD-a.
Ovim su Bošnjaci Denvera pokazali da
iako mala bošnjaèka zajednica, žele svim
srcem da saèuvaju našu vjeru, kulturu i tradiciju.
Ovim putem Bošnjaci Denvera izražavaju
zahvalnost dr. Agiæu koji je iz Èikaga doputovao
da bi pomogao našu zajednicu. Takoðer
upuæuju i veliku zahvalnost restoranu Balkan
Euro - vlasnika Gazibara Asima, koji je i ovaj put
kao i mnogo puta do sada pomogao organiziciju
ove manifestacije kao i prodavnici Marhaba
koja je takoðe pomogla u organizaciji.
Murat Alibašiæ

Nadnaravna svojstva Adema Adžemoviæa iz graèanièke mahale Èiriš ili

Kako je poznati Graèanlija
obavio hadž, a da nije nigdje
odlazio iz rodnog mjesta?
BOSNA REALTY
Ukoliko kupite bilo šta preko Bosna Realty na klozingu æete
dobiti èek u iznosu od jednog procenta vrijednosti kupljene
nekretnine (npr. Vrijednost kuæe $300.000 dobiæete $3000)
Izložite svoje nekretnine na Realtor stranice za $449.00
(MLS, Realtor)
Besplatna analiza marketa
Nazovite nas i uvjerite se zašto je Bosna jedna i jedina
Zastupaæemo Vaš interes u svakoj situaciji
Garantujemo da Vam niko neæe dati bolji servis ili bolju
ponudu od nas
Brojevi telefona na koji nas možete nazvati:

773-968-6512 ili 773-968-6513

U Graèanici, onoj izmeðu Tuzle i
Doboja, postoji mahala Èiriš. Smještena je na
prisojnim stranama brda Griè, na desnoj obali
rijeke Sokološe, paralelno sa graèanièkom
èaršijom. Radi orijentacije gostima Graèanice i
putnicima namjernicima, treba kazati da je to dio
Graèanice koji asfaltna prometnica razdvaja od
autobuske stanice.
Za Èiriš su vezane brojne poznate
osobe, povijesni dogaðaji i narodna predanja. O
tome su u novije vrijeme najdetaljnije,
najstudioznije i najsistematiènije pisali Edin
Šakoviæ i Rusmir Djedoviæ, iz Graèanice, a
objavio Èasopis “Graèanièki glasnik”, broj 15 maj 2003. godine. Iz ove opširnije studije
izdavajamo prièu i predanje o davno umrlom
Ademu Adžemoviæu.
“Meðu interesantnije likove iz
prošlosti ove mahale (Èiriša - op.pr.) se može
ubrojiti i Adem Adžemoviæ, rodonaèelnik èiriških
Adžemoviæa,” pišu autori na poèetku ovoga
dijela studije o graèanièkom Èirišu, skreæuæi
èitateljima pozornost i na to da o Ademu postoji
èitav niz interesantnih kazivanja. Po nekima od
svjedoèenja i kazivanja posjedovao je i neka
nadnaravna svojstva.
“Adem je bio obuæar, dobar majstor.
Bio je i prilièno imuæan, a valjda i pobožan, tako
da su se neki èudili zašto se on veæ ne odluèi da
ode na hadž. Jednom kada su iz Graèanice
polazile hadžije na Æabu Adem je uèestvovao
na njihovom ispraæaju, te se vratio kuæi i cijelo
vrijeme, do njihovog povratka, (nešto više od
godine dana) živio uobièajenim životom u

Graèanici, odlazio je u èaršiju, bavio se oko
kuæe itd. Meðutim, kada su se hadžije vratile,
tvrdili su da su Adema vidjeli u Meki, te da je i on
obavio hadž. No zna se da za cijelo to vrijeme
nigdje nije išao iz svog rodnog grada. Adem je
uskoro preselio na ahiret, a njegovi potomci su u
to vrijeme boravili u ljetnoj kuæi na Lendiæima,
dok u njihovoj kuæi u Graèanici nije bilo nikoga.
Meðutim, ljudi su nekoliko veèeri primjeæivali
kako u Ademovoj kuæi gori svjetlo, pa su se
èudili, jer su znali da su Adžemoviæi na
Lendiæima, te da je kuæa prazna i zakljuèana.
Obavijestili su ih o tome, a ovi su provjerili i
vidjeli da je kuæa zakljuèana, te da niko nije u nju
ulazio niti je mogao uæi. No, svjetlo se opet
pojavilo. Kada su to isprièali Arif efendiji
Mehinagiæu, on im je savjetovao da uzmu ibrik
sa vodom i leðen i da ga preko noæi ostave u
sobi u kojoj se javljalo svjetlo. Ovi tako i uèiniše, i
kada su ujutro došli ibrik je bio prazan, dok je
voda bila u leðenu, kao da je neko uzimao
abdest. Ponavljalo se to nekoliko noæi zaredom,
a kada se to poèelo prièati po mahali, ljudi jednu
noæ više nisu vidjeli svjetlo u praznoj kuæi. Kada
su ujutro vlasnici došli, vidjeli su da je sada ibrik
sa vodom nedirnut, a iznad njega, na drvenom
šišetu (tavanici - op.pr.) jasno se uoèavalo
udubljenje prema obrisima ljudske šake. Ta
daska sa utisnutom šakom se i nakon rušenja
stare kuæe èuvala, a nestala je tokom Drugog
svjetskog rata.”
Šteta!
Priredio: N.J. IVANOVIÆ

Jednom kada su iz Graèanice polazile hadžije na Æabu Adem je uèestvovao na njihovom
ispraæaju, te se vratio kuæi i cijelo vrijeme do njihovog povratka (nešto više od godine dana)
živio uobièajenim životom u Graèanici, odlazio je u èaršiju, bavio se oko kuæe itd. Meðutim,
kada su se hadžije vratile, tvrdili su da su Adema vidjeli u Meki, te da je i on obavio hadž. No
zna se da za cijelo to vrijeme nigdje nije išao iz svog rodnog grada
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Bošnjaèka Dijaspora prenosi tekst u kojem se analizira decenija skrivanja najtraženijih haških optuženika Radovana Karadžiæa

SKRIVANJE RAT
DOGOVORENO SA
Danas se navršava taèno 10
godina otkako najjaèe svjetske
obavještajne službe, meðunarodne vojne
snage, lokalne vlasti, lovci na glave, haški
istražioci i ko sve ne, bezuspješno
pokušavaju da otkriju i uhapse dvojicu
najtraženijih haških optuženika Radovana
Karadžiæa, prvog predsjednika RS, i Ratka
Mladiæa, ratnog komandanta vojske
bosanskih Srba. Iako je Haški tribunal 25.
jula 1995. godine po prvi put nakon Drugog
svjetskog rata optužio nekoga za genocid,
zloèine protiv èovjeènosti, zloèine protiv
civilnog stanovništva, rušenje vjerskih
objekata širom BiH, za pucanje iz snajpera
na civile u Sarajevu te zbog uzimanja
vojnika UN za taoce, Karadžiæ i Mladiæ su se
gotovo èitave naredne godine normalno
kretali kroz Republiku Srpsku i pojavljivali u
javnom životu.
Na ruku najtraženijim bjeguncima
u tom periodu je išla tadašnja
neorganizovanost meðunarodnih snaga, ali
i spekulacije da æe ih zaštititi Rusija ili
Francuska. Sve do 22. maja 1996. godine
Karadžiæ je obavljao svoje funkcije, kad je
Slobodanu Miloševiæu, tadašnjem
predsjedniku Srbije, uruèio pismo u kojem
se obavezuje da se povlaèi iz javnog života.
Od aprila 1998. godine Karadžiæevo
prebivalište je nepoznato i on se više nikad
nije pojavio u javnom životu.
POÈETAK HAJKE
Prièe o odluènosti za hapšenje
Karaðžiæa i Mladiæa poèinju izjavom iz
1997. godine Hansa Šumahera, tadašnjeg

zamjenika visokog predstavnika za BiH,
koji je tad poruèio da 1998. godina mora da
bude godina hapšenja najtraženijih
bjegunaca. Od tada pa do današnjih dana
redale su se izjave i obeæanja gotovo svih

U julu 1999. godine propala je i
operacija pod šifrom "Kerber", a godinu
dana kasnije praznih ruku su ostali i poljski
specijalci u akciji "Grom". Poèetkom 2002.
godine meðunarodna zajednica je

Od poèetka potjere za najtraženijim Haškim bjeguncima, uporedo s brojnim pokušajima
njihovog hapšenja kružile su prièe i o pregovorima koji se vode da se dobrovoljno predaju.
Navodno, po podizanju haške optužnice, Mladiæ je odluèio da se preda. Godine 1996. još
je boravio na svom komandnom mjestu u Crnoj Rijeci kod Han Pijeska, gdje se posvetio
poljoprivredi. U Han Pijesku je osposobio kancelariju za advokatski rad i sa jednim grèkim
advokatom poèeo da radi na pripremi svoje odbrane. Meðutim, poèetkom jeseni nakon
sastanka sa Karadžiæem, Mladiæ je naglo promijenio odluku o predaji. Otpustio je advokata
uz rijeèi: "Ne idem u Hag. To je politièki sud namijenjen samo Srbima. Ja samo priznajem
sud mog naroda, èim su me optužili u Hagu, znaèi da sam u pravu."
svjetskih i domaæih lidera koji su najavljivali
njihovo skoro hapšenje. Tako i nedavnu
izjavu Borisa Tadiæa, predsjednika Srbije,
datu pred obilježavanje desetogodišnjice
zloèina u Srebrenici (11. jula), da æe Mladiæ
biti uhapšen za sedam dana, gotovo da niko
nije ozbiljno shvatio.
Meðutim, ne može se reæi da nije
bilo pokušaja hapšenja, koji su dodouše
uvijek završavali bez rezultata. Prva
ozbiljnija hajka na Karaðžiæa, za kojeg se
uvijek pretpostavljalo da se krije u
graniènom pojasu izmeðu Crne Gore i BiH,
krenula je 1998. godine. Pošto su mu u
aprilu te godine meðunarodne snage dale
rok od 30 dana da se preda ili æe ga u
suprotnom uhapsiti, redale su se
neuspješne akcije njegovog hvatanja. U toj
godini su Karadžiæa jurile amerièke "foke",
propala je operacija "Ambel Star", kao i
amerièko-francuski lov na njega, poznat
kao operacija "Æilibarska zvijezda".

Radovan Karadžiæ

pokazala veæu odluènost da bjegunce
istjera na èistac. Strana i domaæa štampa je
tad pisala da su u BiH stigle specijalne
amerièke jedinice "Rendžeri", dok je u
februaru Stejt department saopštio da su
angažovane sve raspoložive snage i da se
odluèno kreæe na hapšenje Karadžiæa i
Mladiæa. Objavljeno je da su Amerikanci
Mladenu Ivaniæu, tadašnjem premijeru RS,
rekli gdje se krije Karadžiæ te da je lociran i
opkoljen. I Florens Artman, portparol
Haškog tužilaštva, tvrdila je tih dana da se
steže obruè oko Karaðžiæa i da se oèekuje
njegovo hapšenje, što je potvrdio i Bob
Stjuart, šef britanskog tima SFOR-a.
Meðutim, i nakon svih tih najava lovci na
Karaðžiæa i Mladiæa su ostali praznih ruku.
Za razliku od Karadžiæa, o
moguænosti Mladiæevog hapšenja se u
prvim godinama njegovog skrivanja nije
puno spekulisalo. Zabilježen je
bezuspješan pokušaj IFOR-a njegovog

Ratko Mladiæ

hapšenja u jesen 1995. godine u Han
Pijesku i Crnoj Rijeci. Kako se
pretpostavlja, nakon toga je Mladiæ
pobjegao u Srbiju gdje ga je uspješno
skrivala Vojska Jugoslavije. Meðutim, u julu

Biografije
Radovan Karadžiæ je roðen 19.
juna 1945. u durmitorskom selu Petnica,
kod Nikšiæa, u "guslarskoj porodici", u
kojoj se napajao kosovskim mitom kao
"idealnim modelom za praktièan život i
ponašanje". Otac Vuko bio je zanatlija,
obuæar i krojaè. Osnovnu školu završio je
u Nikšiæu. Sa 15 godina je došao u
Sarajevo gdje upisuje medicinsku školu, a
kasnije i medicinski fakultet
(specijalizovao je neuropsihijatriju) u
Sarajevu. Dio školovanja proveo je i u
SAD. Radio je u državnoj bolnici u
Sarajevu. Oženjen je Ljiljanom ZelenKaradžiæ, imaju Sonju i Sašu. Godine
1987. proveo je 11 mjeseci u zatvoru,
optužen je zbog pronevjere, ali je iz
zatvora pušten kao nevino osumnjièen jer
nije dokazano da je državnim novcem
pravio vikendicu na Palama. Smatraju ga
izuzetno strpljivim i staloženim,
slatkorjeèivim i vještim pregovaraèem.
Latio se politike 1989. godine kada je
izabran za predsjednika SDS-a jer to
viðeniji Srbi nisu htjeli. Sredinom maja
1992. godine postaje predsjednik
bosanskih Srba.
Ratko Mladiæ roðen je 12. marta
1943. godine u selu Božanoviæ kod
prošle godine NATO vojnici su po drugi put
izvršili upad u bunker u Han Pijesku, pošto
su imali dojavu da je Mladiæ u posjeti toj
vojnoj bazi. Prilikom upada Mladiæ nije
pronaðen.
I policija Srbije je na dojave iz Haškog
tribunala, u više navrata pokušala da
uhapsi Mladiæa. U Srbiji je u posljednjih
deset godina izvedeno devet policijskih
racija na Ratka Mladiæa.
Rasim Ljajiæ, predsjednik Nacionalnog
savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom
SCG, kaže da akcije hapšenja nisu bile
"fingirane" i da su u njima uèestvovali i
predstavnici meðunarodne zajednice.
"Stvarno smo ga tražili na svim lokacijama
koje su nam dostavljene", rekao je Ljajiæ
dodajuæi da je general tražen u jednoj
privatnoj klinici, stanu u Beogradu, jednoj
kuæi van Beograda i u jednom manastiru.
Ljajiæ smatra da je Mladiæ do 2002. godine
vjerovatno bio u Srbiji, ali mu se poslije toga
gubi svaki trag.
PREGOVORI O PREDAJI
Od poèetka potjere za
najtraženijim Haškim bjeguncima, uporedo
s brojnim pokušajima njihovog hapšenja
kružile su prièe i o pregovorima koji se vode
da se dobrovoljno predaju. Navodno, po
podizanju haške optužnice, Mladiæ je
odluèio da se preda. Godine 1996. još je
boravio na svom komandnom mjestu u
Crnoj Rijeci kod Han Pijeska, gdje se
posvetio poljoprivredi. U Han Pijesku je
osposobio kancelariju za advokatski rad i
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NIH ZLOCINACA
VELIKIM SILAMA?!

sa jednim grèkim advokatom
poèeo da radi na pripremi svoje odbrane.
Meðutim, poèetkom jeseni nakon sastanka
sa Karadžiæem, Mladiæ je naglo promijenio
odluku o predaji. Otpustio je advokata uz

optuženih
Kalinovika. Oca Neðu su mu u
Drugom svjetskom ratu ubile ustaše tako
da ga nije ni zapamtio. Nakon osnovne
škole, Mladiæ sa 15 godina odlazi u
Zemun gdje je završio vojnoindustrijsku
školu, a potom i vojnu akademiju kopnene
vojske kao najbolji u klasi. Poslije
završene akademije 1965. godine,
službovao je u Skoplju, Kumanovu,
Ohridu i Štipu. Komandno-štabnu
akademiju završio je 1978. godine.
Na vojnohijerarhijskoj ljestvici
Mladiæ je brzo napredovao. U januaru
1991. godine postavljen je na dužnost
pomoænika komandanta za pozadinu
Prištinskog korpusa, operativne jedinice
koja je morala stalno da bude u
pripravnosti zbog šiptarskih prijetnji
pobunom. Tu se zadržao do 26. juna iste
godine kada je raspadom SFRJ i
poèetkom rata, prekomandovan u Knin na
dužnost komandanta Kninskog korpusa.
Poèetkom maja 1992. godine postavljen
je za komandanta srpskih snaga u BiH na
èijem je èelu ostao do 1995. godine. Ratko
Mladiæ je ukazom bivšeg predsjednika RS
Biljane Plavšiæ u oktobru 1996. smijenjen
sa dužnosti komandanta VRS, a potom
penzionisan.
rijeèi: "Ne idem u Hag. To je politièki sud
namijenjen samo Srbima. Ja samo
priznajem sud mog naroda, èim su me
optužili u Hagu, znaèi da sam u pravu."
Gotovo 10 godina nakon toga, u
štampi su se nekoliko dana pred
obilježavanje zloèina u Srebrenici, poèeli
pojavljivati natpisi da Mladiæ pregovara s
Vladom Srbije o uslovima predaje.
Navodno, Mladiæ je svoju predaju
uslovljavao materijalnim obezbjeðenjem od
pet miliona dolara. Kako se tvrdilo, on je
zatražio novac za svoju porodicu i
tjelohranitelje u zamjenu da se preda
Haškom tribunalu.
Kako se navodilo, posrednici u
pregovorima s Mladiæem su srpski oligarsi,
koji djeluju iz sjenke i koji su se obogatili još

u vrijeme vladavine Slobodana Miloševiæa.
Meðutim, Vlada Srbije je odbacila sve te
navode, tvrdeæi da ne zna gdje je Mladiæ i da
sa njim nikad nije pregovarala o predaji. Za
razliku od Mladiæa za Karadžiæa je od prvog
dana bjekstva važila prièa da se živ neæe
predati. U jednom od svojih posljednjih
intervjua Karadžiæ je rekao da mu je Rièard
Holbruk ponudio nagodbu da se potpuno
povuèe u anonimnost, u zamjenu za
amerièku zaštitu u vezi sa Haškim
tribunalom.
"Ja sam svoj dio nagodbe
ispoštovao, a to èine i Amerikanci", kazao je
tad Karadžiæ. Kako je tada objasnio,
Holbruk se na taj korak odluèio pošto mu je
Alija Izetbegoviæ rekao: "Skloni Karadžiæa i
Bosna æe biti riješena." Biljana Plavšiæ,
jedan od lidera bosanskih Srba, u julu 1997.
godine tvrdila je da je Karadžiæ odbio
ponudu Madlen Olbrajt, državnog sekretara

Izvodi iz optužnice
"Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ, od aprila 1992. godine su svojim djelima i propustima
poèinili genocid na podruèiju BiH… poèinili su zloèin protiv èovjeènosti na podruèju BiH što
su progonili civilno stanovništvo bosanskih muslimana i Hrvata na nacionalnim, vjerskim i
politièkim osnovama… izmeðu 12. i 13. jula ili oko tog vremena, vojnici bosanskih Srba,
pod komandnom kontrolom Ratka Mladiæa i Radovana Karaðžiæa po kratkom su postupku
pogubili mnoge muškarce, bosanske muslimane koji su pobjegli u šumu, a zatim bili
uhvaæeni ili se predali."

Mladiæev porodièni prijatelj, kaže da je iz
posljednjih razgovora sa njim stekao utisak
da se on "neæe živ predati". Njegovo
mišljenje dijeli i veliki broj Mladiæevih
pristalica koji vjeruju da bi se general prije
ubio nego dozvolio da mu se sudi u Hagu.
Da Karadžiæ neæe živ pasti u ruke Haga,
èesto ponavlja njegov brat Luka. I
Karadžiæev prijatelj, pisac Momo Kapor

Ko je èuvao Mladiæa
Bivši šef srpske tajne policije Goran
Petroviæ izjavio je prošle nedjelje
beogradskim medijima da je pukovnik
Dragomir Krstoviæ, komandant logistike i
èlan Generalštaba Vojske SCG, sve do
kraja 2002. bio šef obezbjeðenja Ratka
Mladiæa, te da vjeruje da on to radi i danas,
što je demantovalo Ministarstvo odbrane
SCG. Glavni tužilac Haškog tribunala
Karla del Ponte uporno ponavlja da se
Mladiæ krije u Srbiji.U julu prošle godine u
parlamentu RS usvojena je Rezolucija o
saradnji sa Haškim tribunalom, kojom se
pozivaju optuženi za ratne zloèine da se
odmah predaju vlastima RS, ili æe u
protivnom rizikovati da budu uhapšeni.
Prema anketama, koje se povremeno

sprovode u RS, za veæinu graðana tog
entiteta Radovan Karadžiæ je heroj, a ne
ratni zloèinac.

SAD, da izbjegne u neku treæu zemlju. Ona
dalje navodi da je Holbruk u Beogradu 9.
avgusta 1997. dobio obeæanje da æe
Karadžiæ nestati iz javnog života. Holbruk je
zaprijetio i moguæim hapšenjem ako se
Karadžiæ sam ne povuèe.

ubijeðen je da se Karadžiæ neæe živ predati.
Kapor je svojevremeno govorio da je
Karadžiæ veliki vjernik, a da pravoslavna
religija samoubistvo smatra za jedan od
najveæih grijehova. Meðutim, Kapor kaže
da Karadžiæ potièe iz crnogorskog plemena
Drobnjaka, koje ima jedno pravilo: ako su u
opasnosti da ih ubiju ili uhvate, oni æe
pokušati da se "zamijene", što znaèi da æe
na onaj svijet otiæi sa makar jednim od
svojih ubica.
Sigurno je da veoma mali broj ljudi
na svijetu zna ovu informaciju, vrijednu pet

MOGUÆNOST SAMOUBISTVA
Od kada je podignuta optužnica,
spekuliše se da li æe Karadžiæ i Mladiæ
dozvoliti da živi padnu u ruke Haškom sudu.
Zoran Stankoviæ, bivši naèelnik VMA i

miliona dolara-gdje se kriju Karadžiæ i
Mladiæ. Ako je vjerovati podacima koji se
mogu naæi na Internetu, CIA je utvrdila da se
Ratko Mladiæ skriva u prašumi Peruæica,
iznad Srbinja, u tajnoj peæini, jer odatle vrlo
lako može, u sluèaju potjere da prebjegne u
Srbiju ili Crnu Goru. Rusi tvrde da je general
u Moskvi ili nekom ruskom manastiru, dok
je glavni tužilac Haškog suda Karla del
Ponte u svom izvještaju UN napisala da se
Ratko Mladiæ i Radovan Karadžiæ skrivaju i
kreæu kroz RS, Crnu Goru i Srbiju.
Za Mladiæa se pretpostavlja da se
još skriva u Srbiji i da ga štiti Vojska SCG.
Prièe o tome dobile su na težini nakon
incidenta u beogradskoj kasarni "Topèider",
kad su pod nerazjašnjenim okolnostima
poginula dvojica vojnika.
Prema nekim tvrdnjama, mladi
vojnici su ubijeni kad su obavljajuæi redovne
zadatke u kasarni prepoznali Mladiæa koji
se tu skrivao, te da su zbog toga morali biti
likvidirani.
U više navrata je za mjesto na kojem se
Karadžiæ skriva pominjan manastir Ostrog,
koji se nalazi nedaleko od Nikšiæa i manastir
Hilandar na Svetoj gori. Crnogorska policija
je više puta pretresala manastir Ostrog i
utvrdila da se Karadžiæ tamo nikada nije
nalazio.
Poslije brojnih najava da je njihovo
hapšenje pitanje dana, teško da iko zna kad
æe se dvojica najtraženijih haških
bjegunaca naæi u Hagu. Policije, vojske i
obavještajne službe u regionu i dalje tvrde
da ne mogu da utvrde njihovu lokaciju.
Meðutim, i pored nebrojenih propalih akcija,
nemanja moralne obaveze onih država koje
ih skrivaju da ih predaju, ipak se, èini se, da
se krug oko Karadžiæa i Mladiæa polako
steže. Da li æe dva najtraženija haška
bjegunca uspjeti da ostanu u bijegu i desetu
godinu, prije svega æe zavisiti od odluènosti
vlasti zemalja u kojima se skrivaju, da ih
izvedu pred lice pravde.

Gdje su sve viðeni
Èinjenica je da tokom desetogodišnjeg skrivanja niko nije uspio
da naèini snimke ili fotografije Karadžiæa i Mladiæa, što ipak nije
sprijeèilo èeste natpise da su negdje viðeni. U lociranju Karadžiæa
prednjaèili su sarajevski mediji senzacionalnim èlancima u
kojima se tvrdilo da se Karadžiæ u narandžastom "stojadinu"
èesto vozi od Foèe ka Trebinju, te obilazi kafiæe u Lukavici. Za
Karadžiæa se tvrdilo da je obrijao glavu i pustio bradu, da živi u
manastiru, da je u Crnoj Gori, Srbiji i gdje sve ne.
Pamte se i dezinformacija podgorièkog lista "Dan", koju je
doduše prenio i britanski "Observer", da je Karaðžiæevo
obezbjeðenje ubilo èak 20 pripadnika SAS-a, koji su pokušali da
ga uhapse. I Mladiæ je èesto "viðan" i to najèešæe u Srbiji. En

Svardon, novinarka "Njujork tajmsa", tvrdila je da je 2000. godine
Mladiæa vidjela na utakmici Jugoslavija - Kina i da je tad pokušala
da dobije intervju od njega. Jednom se pronio glas da je Mladiæ
napustio Beograd, da èuva ovce u istoènoj Srbiji, da je pustio
bradu i nosi šešir sa širokim obodom. Kolale su prièe i da je u
Rusiji, da ga èuva KGB, da je viðen u Sankt Peterburgu. Karla del
Ponte je èesto vlastima Srbije dostavljala adrese na kojima se
navodno nalaze Karadžiæ i Mladiæ. Tragom tih dojava,
pretraživana je okolina Valjeva, Panèeva, Košutnjak. Ostalo je
zabilježeno da je Del Ponteova jednom prilikom tražila da se
provjeri adresa za koju se na kraju ispostavilo da je zgrada Vlade
Srbije.

Ako želite da kupite ili
prodate vašu kuæu,
za Vas je najbolji izbor :

Claus Schlaefli
314-503-6611

773-968-9268

www.WhySTL.com

Garantovana satisfakcija!
Ako Vaša kuæa bude na marketu
duže od 60 dana
pokloniæemo Vam $1000 na klozingu,
duže od 90 dana
neæemo naplatiti našu uslugu nikako...

773-463-4600

Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611
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Bošnjaèka Dijaspora u povodu obilježavanja Deset godina genocida u Srebrenici
štampala je drugo izdanje knjige SREBRENICA DOKUMENTI O GENOCIDU,
èiji je autor novinar i publicista Mehmed Pargan. Knjiga je u posljednjoj godini
doživjela zapažen uspjeh kako u BiH tako i u svijetu. Reklamna cijena knjige je $5.00
plus cijena dostave ($3.85 priority mail).
Knjigu možete poruèiti na telefon: 1-314-494-6512
e-mail: bosdijaspora@aol.com
ili poštom na adresu: P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
PORUÈITE KNJIGU VEÆ DANAS JER JE BROJ ŠTAMPANIH PRIMJERAKA
ZA AMERIÈKO TRŽIŠTE OGRANIÈEN

slušajte nas svake nedjelje
5.00 - 10.00PM CT

770 kHz AM - St. Louis i okolina
www.bosnianmediagroup.com cijela planeta
studio line: 314-969-7700

Info: 1.314.494.6512

